Projekt z dnia 13 kwietnia 2023 r.

ustawa

z dnia … 2023 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców[[1]](#footnote-1))

Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W toku postępowania organy administracji publicznej mogą również współdziałać z organami władzy publicznej w zakresie i na zasadach określonych w zdaniu pierwszym.”;

2) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. § 1. Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje, został wykreślony z rejestru lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności, pismo doręcza się osobie fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata, także wtedy gdy reprezentacja ma charakter łączny z innymi osobami.

§ 2. W razie niemożności ustalenia adresu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do postępowań wszczynanych na wniosek.”;

3) w art. 50 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Jeżeli jest to [niezbędne](https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25009755&refSource=guide&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true) dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych, organ administracji publicznej może wzywać osoby do złożenia wyjaśnień lub zeznań na piśmie, a w uzasadnionych przypadkach także do udziału w podejmowanych czynnościach osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) w art. 54:

a) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) czy wezwany powinien złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie, czy uzasadnione jest stawiennictwo osobiście lub przez pełnomocnika;”,

b) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. Wezwanie do udziału w podejmowanych czynnościach osobiście lub przez pełnomocnika zawiera uzasadnienie.”;

5) w art. 96b po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Organ administracji publicznej z urzędu zawiadamia strony oraz organ, o którym mowa w art. 106 § 1, w przypadku gdy ten organ nie zajął stanowiska, o możliwości przeprowadzenia mediacji:

1) w sprawie, której charakter na to pozwala oraz w której:

a) w postępowaniu bierze udział więcej niż jedna strona,

b) organ administracji publicznej ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść strony;

2) w sprawie o:

a) odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,

b) odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,

c) umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części,

d) umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części;

3) w sprawie, której charakter na to pozwala, w postępowaniu odwoławczym.”;

6) w art. 97 dodaje się § 4 i § 5 w brzmieniu:

„§ 4. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania nie ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, o których mowa w § 1 pkt 1–4, organ administracji publicznej umarza postępowanie, o ile nie sprzeciwiają się temu strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do postępowań administracyjnych wszczętych z urzędu.”;

7) w art. 109 dodaje się § 3 i § 4 w brzmieniu:

„§ 3. Załączniki do decyzji doręcza się w postaci papierowej albo, za zgodą strony, mogą być doręczone na innym trwałym nośniku informacji.

§ 4. Przez trwały nośnik informacji rozumie się każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.”;

8) w art. 132 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której:

1) uchyli zaskarżoną decyzję i w tym zakresie orzeknie co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umorzy postępowanie, lub

2) zmieni zaskarżoną decyzję.”;

9) art. 133 otrzymuje brzmienie:

„Art. 133. § 1. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.

§ 2. Akta sprawy prowadzone w całości w postaci elektronicznej mogą być przesyłane wraz z odwołaniem na adres do doręczeń elektronicznych organu odwoławczego.”;

10) po art. 139 dodaje się art. 139a w brzmieniu:

„Art. 139a. § 1. W przypadku, o którym mowa w art. 138 § 2, organ pierwszej instancji, przy ponownym rozpatrzeniu sprawy obowiązany jest wziąć pod uwagę okoliczności wskazane przez organ odwoławczy.

§ 2. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego naruszenia przez organ pierwszej instancji obowiązku, o którym mowa w § 1, organ odwoławczy zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych naruszenia tego obowiązku, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszeniu tego obowiązku w przyszłości.

§ 3. Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn naruszył obowiązek, o którym mowa w § 1.”;

11) w art. 189k:

a) w § 1 w pkt 2 po wyrazach „na raty” dodaje się wyrazy „wraz z odsetkami za zwłokę”,

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Od zaległej administracyjnej kary pieniężnej, której zapłata została odroczona lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia wniosku strony o jej odroczenie lub rozłożenie na raty, włącznie z tym dniem.”;

12) po art. 189k dodaje się art. 189l w brzmieniu:

„Art. 189l. § 1. Organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, może z urzędu udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, o których mowa w art. 189k § 1 pkt 3 i 4, jeżeli:

1) egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty dochodzenia oraz koszty egzekucyjne;

2) kwota zaległej administracyjnej kary pieniężnej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym;

3) strona zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł, a odpowiedzialność z tytułu kwoty zaległej administracyjnej kary pieniężnej nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

§ 2. Przepis art. 189k § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, decyzję o udzieleniu ulgi w wykonaniu zaległej administracyjnej kary pieniężnej pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.”;

13) w art. 262 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na żądanie organu administracji publicznej strona obowiązana jest wnieść zaliczkę w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Czynność prawna dotycząca działalności gospodarczej lub zawodowej dokonana przez małoletniego przedsiębiorcę, który nie ma zdolności do czynności prawnych i posiada zezwolenie sądu opiekuńczego na wykonywanie działalności osobiście, jest ważna, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.”;

2) po art. 21 dodaje się art. 211 i art. 212 w brzmieniu:

„Art. 211. Małoletni przedsiębiorca, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może bez zgody przedstawiciela ustawowego dokonać czynności prawnych dotyczących działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli posiada zezwolenie sądu opiekuńczego na wykonywanie działalności osobiście.

Art. 212. W przypadku gdy działalność gospodarcza lub zawodowa sprzeciwia się dobru małoletniego przedsiębiorcy, sąd opiekuńczy może zakazać tej działalności albo ją ograniczyć.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.[[2]](#footnote-2))) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1831 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. Sąd kieruje strony do mediacji, jeżeli w sprawach:

1) gospodarczych,

2) w których stroną jest przedsiębiorca,

3) z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem spraw o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy

– pozew nie zawiera informacji albo wyjaśnień, o których mowa w art. 187 § 1 pkt 3, albo informacje albo wyjaśnienia są niewystarczające.”;

2) w art. 573 w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Osoba pozostająca pod władzą rodzicielską albo opieką, która nie ma zdolności do czynności prawnych, ma zdolność do podejmowania czynności w postępowaniu dotyczącym jej osoby w sprawie z zakresu działalności gospodarczej osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, chyba że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.”;

3) w części pierwszej w księdze drugiej w tytule II w dziale II w rozdziale 2 dodaje się oddział 7 w brzmieniu:

„Oddział 7

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych

Art. 59823. § 1. Wniosek o zezwolenie sądu opiekuńczego na podjęcie działalności gospodarczej składa małoletnie dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy, kurator lub opiekun.

§ 2. Wniosek o orzeczenie przez sąd opiekuńczy zakazu albo ograniczenia podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej małoletniemu dziecku albo osobie pełnoletniej, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, składa przedstawiciel ustawowy, kurator, opiekun lub osoba, która ma w tym interes prawny.

Art. 59824. Sąd opiekuńczy w sprawach z zakresu działalności gospodarczej dotyczących osoby małoletniego dziecka ustala przede wszystkim stopień rozwoju umysłowego, stan zdrowia i stopień dojrzałości małoletniego dziecka. Sąd opiekuńczy w sprawach z zakresu działalności gospodarczej dotyczących innej osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych ustala przede wszystkim stopień rozwoju umysłowego i stan zdrowia tej osoby.

Art. 59825. § 1. Sąd opiekuńczy zezwoli na podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli nie sprzeciwia się to dobru małoletniego dziecka oraz stopień rozwoju umysłowego, stan zdrowia i stopień dojrzałości małoletniego dziecka pozwala na wykonywanie przez nie działalności gospodarczej osobiście.

§ 2. Z ważnych powodów, jeżeli nie sprzeciwia się to dobru małoletniego dziecka, sąd opiekuńczy może zezwolić na podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej przez małoletnie dziecko, reprezentowane w ramach tej działalności przez przedstawiciela ustawowego, kuratora albo opiekuna.

§ 3. Sąd opiekuńczy stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości małoletniego dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia w zakresie podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej.

Art. 59826. Sąd opiekuńczy zezwalając, ograniczając albo zakazując podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej małoletniemu dziecku w postanowieniu wskazuje przedmiot wykonywanej, ograniczonej albo zakazanej działalności gospodarczej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności na poziomie podklasy.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.[[3]](#footnote-3))) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 45 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela o odstąpieniu od czynności egzekucyjnych i na jego żądanie wydaje postanowienie w sprawie odstąpienia od czynności egzekucyjnych. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.”;

2) w art. 62f § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, nie przysługuje zażalenie.”;

3) w art. 110z § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego oddalające skargę nie przysługuje zażalenie.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 634) w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165, 240 i 535) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 95:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, która skutkuje rozwiązaniem spółki cywilnej, z wyjątkiem sytuacji gdy w przypadku śmierci przedsiębiorcy:

a) został ustanowiony zarząd sukcesyjny, a nie upłynął termin, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170 oraz z 2023 r. poz. …), albo

b) nie wygasło uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego, albo

c) nie upłynął termin, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do wniosku o potwierdzenie możliwości wykonania zezwolenia, o którym mowa w art. 91, oraz do wniosku o przeniesienie tego zezwolenia nie stosuje się przepisów art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 45c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.”;

2) w art. 18:

a) w ust. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, która skutkuje rozwiązaniem spółki cywilnej, z wyjątkiem sytuacji gdy w przypadku śmierci przedsiębiorcy:

a) został ustanowiony zarząd sukcesyjny, a nie upłynął termin, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, albo

b) nie wygasło uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego, albo

c) nie upłynął termin, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;”,

b) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Do wniosku o potwierdzenie możliwości wykonania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz do wniosku o przeniesienie tego zezwolenia nie stosuje się przepisów art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 45c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) w art. 6:

1) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających dwa kwartały poprzedzające rok podatkowy.”;

2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 lipca roku poprzedzającego rok podatkowy.

3. Rady gmin są uprawnione, w terminie do 30 września, do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645) w art. 40 po ust. 14aa dodaje się ust. 14ab w brzmieniu:

„14ab. Decyzja, o której mowa w ust. 14a, jest ostateczna.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dzierżawcami – po złożeniu do organu podatkowego wniosku o przeniesienie obowiązku podatkowego na dzierżawcę, podpisanego przez dzierżawcę i wydzierżawiającego.”;

2) w art. 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rada gminy, w drodze uchwały podjętej w terminie do 30 września, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:”;

3) w art. 7b:

a) w ust. 2 w pkt 1 wyraz „danym” zastępuje się wyrazem „następnym”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1 – przekazuje się nie później niż do 25 października roku poprzedzającego rok podatkowy;”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych publikuje dane zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie do 31 grudnia.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprawozdanie jest aktualizowane w przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy. Do aktualizacji sprawozdania stosuje się odpowiednio przepis ust. 5. Organy podatkowe, o których mowa w ust. 1, przekazują niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zmiany danych, aktualne dane.”;

4) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w terminie 10 dni po ogłoszeniu komunikatu, o którym mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 2640 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 185, 326 i 412) w art. 27c ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności:”.

Art. 11. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrwgq3ta) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:

„2) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 57).”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej, w tym użytkownicy biznesowi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 57), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/1150”.”;

3) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym, nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi oraz działanie w zakresie usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych naruszające przepisy rozporządzenia 2019/1150.”;

4) po art. 17g dodaje się art. 17h w brzmieniu:

„Art. 17h. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie w zakresie usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych naruszające przepisy rozporządzenia 2019/1150, w szczególności w odniesieniu do wynikających z niego obowiązków dotyczących:

1) warunków korzystania z usług;

2) warunków ograniczenia, zawieszenia i zakończenia świadczenia usług;

3) określenia i opisu parametrów plasowania;

4) opisów zróżnicowanego traktowania;

5) zapewnienia wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg.”;

5) w art. 18 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przedsiębiorca, przed wystąpieniem z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o podjęcie działań w celu zaniechania naruszeń przepisów rozporządzenia 2019/1150, wskazując we wniosku dane naruszającego oraz opis naruszeń.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.[[4]](#footnote-4))) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29:

a) w ust. 1 w pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

„32) części budowlanych wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378,1383, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. …), a jej odległość od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość.”,

b) w ust. 2 w pkt 32 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33) części budowlanych wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest nie większa niż 3 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a jej odległość od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość.”,

c) w ust. 3 w pkt 1 w lit. f skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873)”;

2) w art. 30 w ust. 2a po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz projekt architektoniczno‑budowlany, wykonane przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane – w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 32;”;

3) w art. 42 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4 i pkt 32,”,

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) budowy, o której mowa w [art. 29 ust. 1 pkt 1, 2](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombtgu3doltqmfyc4nrrgy4tcobwgu)–4, 9, 27, 30 i 32 oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,”;

4) w art. 43 ust. 1aa otrzymuje brzmienie:

„1aa. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1, podlegają budynki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b, stacje ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25 oraz obiekty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 32.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku osób fizycznych wykonujących działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641 i …), identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, chyba że osoby te:

1) są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, lub

2) dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, lub

3) są zobowiązane do posługiwania się NIP na podstawie odrębnych przepisów.”;

2) w art. 5 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy, o których mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinrzguzdcltqmfyc4njsha4demjvhe), przy czym podatnicy wykonujący działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mogą dokonać takiego zgłoszenia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 3 ust. 1a pkt 1 i 3.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276 oraz z 2022 r. poz. 1855) w art. 15a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) w art. 16o dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Decyzja, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. W zakresie, w jakim umocowanie prokurenta lub pełnomocnika podmiotu, o którym mowa w art. 36 pkt 8, 9 lub 10, do działania w imieniu przedsiębiorcy zostało opublikowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia Rejestru, do wykazania przed organami administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się przepisu art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185 oraz z 2023 r. poz. …).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej z urzędu potwierdza za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych lub w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, upoważnienie prokurenta lub pełnomocnika podmiotu, o którym mowa w art. 36 pkt 8, 9 lub 10, do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 181 po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, termin, o którym mowa w ust. 3b uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem kopia dokumentu ubezpieczenia zostanie nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego.”;

2) w art. 186 po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, termin, o którym mowa w ust. 3b uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem kopia dokumentu ubezpieczenia zostanie nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556 i 614) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 86j § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przekazywana informacja, o której mowa w § 1, w tym zawierająca dane wskazane w § 2 lub 3, jest podpisywana przez:

1) osobę fizyczną – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną,

2) osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podatników

– przy czym jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, który na podstawie decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi podatnika.”;

2) w art. 97:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 1a–2a, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.”,

b) po § 1b dodaje się § 1c w brzmieniu:

„§ 1c. Po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614 i …), przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy oraz przedsiębiorstwa w spadku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również prawa nabyte przez przedsiębiorcę albo przedsiębiorstwo w spadku wynikające z decyzji wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2, przejmują spadkobiercy.”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy albo przedsiębiorstwu w spadku przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.”;

3) w art. 155 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy, organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności na piśmie, a w uzasadnionych przypadkach także osobiście lub przez pełnomocnika.”;

4) w art. 159:

a) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) czy osoba wezwana może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie, czy też powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika;”,

b) po § 1b dodaje się § 1c w brzmieniu:

„§ 1c. Wezwanie do stawienia się osobiście lub przez pełnomocnika zawiera uzasadnienie.”;

5) po art. 221a dodaje się art. 221b w brzmieniu:

„Art. 221b. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu podatkowego, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi podatkowemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna.”;

6) w art. 227 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Akta sprawy prowadzone w całości w postaci elektronicznej mogą być przekazywane wraz z odwołaniem na adres do doręczeń elektronicznych organu odwoławczego.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180) w art. 59c:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po śmierci przedsiębiorcy bank prowadzi rachunek bankowy związany z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą na dotychczasowych warunkach, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170 oraz z 2023 r. poz. …).”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. W okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 1, oraz prawo do wydawania dyspozycji przysługują osobie, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli spełniła warunek, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614 i …).

1b. Osoba, o której mowa w ust. 1a, przed uzyskaniem dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, składa bankowi oświadczenie, że jest osobą uprawnioną do dokonywania czynności zachowawczych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

1c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1b, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.[[5]](#footnote-5))) w art. 6:

1) w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach „z zastrzeżeniem ust. 4” dodaje się wyrazy „i 4d”;

2) po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu:

„4d. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli pełnią funkcję zarządcy sukcesyjnego bez wynagrodzenia.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461) w art. 82 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185 oraz z 2023 r. poz. …).”.

Art. 22. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436) po art. 71 dodaje się art. 72–77 w brzmieniu:

„Art. 72. Wspólny przedstawiciel wykonuje prawa wspólnika albo akcjonariusza w przypadku wspólnych praw do udziału albo akcji, spadkobierców w rozumieniu art. 60 § 1 i art. 124 § 1 albo wspólnego przedstawiciela współuprawnionych w rozumieniu art. 184 § 1, art. 30038 § 3 i art. 333 § 2.

Art. 73. § 1. Umowa albo statut spółki może określać sposób wykonywania wspólnych praw z udziału albo akcji przez uprawnionych w przypadku śmierci wspólnika albo akcjonariusza, w szczególności wskazać wspólnego przedstawiciela. W takim przypadku przepisu § 2 nie stosuje się, a przepis § 3 stosuje się w przypadku wygaśnięcia umocowania wspólnego przedstawiciela wskazanego w umowie albo statucie spółki.

§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz może powołać wspólnego przedstawiciela w ten sposób, że wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji wspólnego przedstawiciela, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do powołania wspólnego przedstawiciela jest konieczna zgoda współuprawnionego oraz osoby powoływanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do powołania wspólnego przedstawiciela na wypadek śmierci wspólnika albo akcjonariusza nie jest wymagana zgoda współuprawnionego. Odwołanie wspólnego przedstawiciela wymaga zachowania formy pisemnej z datą pewną.

§ 3. Po śmierci wspólnika albo akcjonariusza wspólnego przedstawiciela może powołać lub odwołać:

1) małżonek wspólnika,

2) spadkobierca ustawowy wspólnika, który przyjął spadek,

3) w przypadku ogłoszenia testamentu – spadkobierca testamentowy wspólnika, który przyjął spadek albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny

– jeżeli służą mu prawa zmarłego wspólnika w spółce osobowej albo wstępuje do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na miejsce zmarłego wspólnika albo przysługują mu prawa z akcji zmarłego akcjonariusza.

§ 4. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego, wspólnego przedstawiciela może powołać albo odwołać wyłącznie spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny.

§ 5. Do powołania albo odwołania wspólnego przedstawiciela w przypadku, o którym mowa w § 2 albo 3, jest wymagana zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w prawach wspólnika albo akcjonariusza do udziału albo akcji objętych wspólnością większy niż 70/100.

§ 6. W przypadku gdy nie zostało wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, nie został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ani nie zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe, wielkość udziałów w udziale albo akcji ustala się przy uwzględnieniu wszystkich znanych osobie powołującej wspólnego przedstawiciela osób, którym w chwili powołania albo odwołania wspólnego przedstawiciela przysługuje udział w udziale albo akcji.

§ 7. Powołanie wspólnego przedstawiciela albo jego odwołanie albo wyrażenie zgody na jego powołanie albo odwołanie przez przedstawiciela ustawowego osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych albo której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. Przy czynnościach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dziecko pozostające pod władzą rodzicielską może być reprezentowane przez rodzica, a osoba pozostająca pod opieką – przez opiekuna. Przepisów art. 98 § 2 i art. 159 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) nie stosuje się.

§ 8. Osoba uprawniona do powołania albo odwołania wspólnego przedstawiciela albo wyrażenia zgody na jego powołanie albo odwołanie składa przed notariuszem oświadczenie o przysługującym jej udziale w udziale albo akcji oraz znanych jej innych osobach, którym przysługuje udział w prawach wspólnika albo akcjonariusza do udziału albo akcji objętych wspólnością, oraz oświadczenia o:

1) istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi,

2) znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów

– pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

§ 9. Powołanie wspólnego przedstawiciela w przypadku śmierci wspólnika albo akcjonariusza oraz zgoda na jego powołanie wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

§ 10. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego, do powołania wspólnego przedstawiciela albo jego odwołania forma aktu notarialnego nie jest wymagana, jeżeli wszyscy uprawnieni wyrazili w formie pisemnej zgodę na jego powołanie albo odwołanie. W takim przypadku powołanie albo odwołanie wspólnego przedstawiciela wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 11. Każda z osób, o których mowa w § 2, może wystąpić do sądu o wyznaczenie wspólnego przedstawiciela, jeżeli nie można wyznaczyć albo powołać wspólnego przedstawiciela w inny sposób.

Art. 74. § 1. Wspólny przedstawiciel może zrezygnować z pełnienia tej funkcji, składając oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. Oświadczenie o rezygnacji wspólny przedstawiciel składa osobie, która go powołała, a w przypadku, gdy wspólny przedstawiciel został powołany w umowie albo statucie spółki lub w przypadku braku osoby, która go powołała – osobie uprawnionej do powołania wspólnego przedstawiciela.

§ 3. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji wspólny przedstawiciel jest obowiązany działać jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że wcześniej został powołany kolejny wspólny przedstawiciel.

Art. 75. § 1. Wspólnik albo akcjonariusz niezwłocznie zawiadamia spółkę o powołaniu wspólnego przedstawiciela albo jego odwołaniu w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec spółki.

§ 2. Wspólny przedstawiciel wskazany zgodnie z art. 73 § 1 niezwłocznie zawiadamia spółkę o jego rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec spółki. Wspólny przedstawiciel powołany albo odwołany zgodnie z art. 73 § 2 niezwłocznie zawiadamia spółkę o jego powołaniu, odwołaniu albo rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec spółki.

§ 3. Jeżeli zawiadomienie spółki jest niemożliwe z powodu braku organu albo braku w składzie organu uprawnionego do jej reprezentowania, wspólny przedstawiciel dokonuje zawiadomienia wobec pozostałych wspólników, a w przypadku spółki akcyjnej – wobec rady nadzorczej.

§ 4. W przypadku spółki jednoosobowej zawiadomienie spółki zastępuje powołanie albo odwołanie wspólnego przedstawiciela.

§ 5. Zawiadomienie składa się do akt spółki.

§ 6. Wspólny przedstawiciel ma dostęp do listy aktualnych wspólników, księgi udziałów albo księgi akcyjnej.

Art. 76. Przejście praw wspólnika albo akcjonariusza w spółce jest skuteczne wobec spółki od chwili:

1) śmierci wspólnika albo akcjonariusza – w przypadku, o którym mowa w art. 73 § 1 albo 2;

2)  zawiadomienia spółki o powołaniu wspólnego przedstawiciela – w przypadku, o którym mowa w art. 73 § 3.

Art. 77. Umocowanie wspólnego przedstawiciela wygasa z:

1) dniem jego śmierci;

2) dniem ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych;

3) chwilą odwołania;

4) upływem terminu, o którym mowa w art. 74§ 3, a jeżeli wcześniej powołano kolejnego wspólnego przedstawiciela – z chwilą powołania kolejnego wspólnego przedstawiciela;

5) dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli prawa wspólnika albo akcjonariusza nabył jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny;

6) dniem nabycia po śmierci wspólnika albo akcjonariusza jego praw w spółce w całości przez jedną osobę.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 463) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7a dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 1, jest ostateczna.”;

2) art. 7c otrzymuje brzmienie:

„Art. 7c. 1. Dyrektor Generalny KOWR wykreśla przedsiębiorcę z rejestru, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 i 2](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbug42dmltqmfyc4nbwgmztsnzzg4):

1) na jego wniosek;

2) w przypadku:

a) gdy przedsiębiorca nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego od 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o braku wpisu albo wykreśleniu przedsiębiorcy,

b) wydania decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1,

c) gdy następca prawny nie złoży wniosku, o którym mowa w [art. 7ba ust. 1 pkt 1](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnzqha4teltqmfyc4nrxgm3tgmbzgm), albo nie złoży tego wniosku w terminie określonym w [art. 7ba ust. 3](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnzqha4teltqmfyc4nrxgm3tgmbzgy).

2. Decyzja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest ostateczna.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) w art. 121 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Decyzja, o której mowa w ust. 1b, jest ostateczna.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2 pkt 2, są ostateczne.”;

2) w art. 24 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Decyzja, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest ostateczna.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 128b po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Decyzje, o których mowa w ust. 2, są ostateczne.”;

2) w art. 161 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Decyzja, o której mowa w ust. 8, jest ostateczna.”;

3) w art. 162 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Decyzja, o której mowa w ust. 2a, jest ostateczna.”;

4) w art. 186b dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„21. Decyzja, o której mowa w ust. 20, jest ostateczna.”;

5) w art. 186c po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.”;

6) w art. 186d po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.”;

7) w art. 186e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 52 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję lub postanowienie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję lub postanowienie bez skorzystania z tego prawa. Prawo do wniesienia skargi bez zwrócenia się do organu, który wydał decyzję lub postanowienie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje stronie, gdy organem, który wydał decyzję lub postanowienie, jest minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw uregulowanych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547) albo konsul.”;

2) w dziale III tytuł rozdziału 3a otrzymuje brzmienie:

 „Sprzeciw od decyzji i postanowienia”;

3) po art. 64e dodaje się art. 64f w brzmieniu:

„Art. 64f. Od postanowienia, do którego ma odpowiednie zastosowanie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści postanowienia może wnieść od niego sprzeciw. Przepisy art. 64b–64e stosuje się odpowiednio.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) w art. 4:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze dwa kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.”;

2) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 lipca roku poprzedzającego rok podatkowy.

5. Rada gminy może, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w ust. 4, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419, z 2022 r. poz. 2015 oraz z 2023 r. poz. 588) w art. 9a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Decyzja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest ostateczna.”.

Art. 30. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 oraz z 2022 r. poz. 2581 i 2640) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:

„2 ) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (Dz. Urz. UE L 330 z 23.12.2022, str. 1). ”;

2) w art. 4 w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25) rozporządzeniu 2022/2560 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (Dz. Urz. UE L 330 z 23.12.2022, str. 1).”;

3) w art. 31 po pkt 7b dodaje się pkt 7c w brzmieniu:

„7c) wykonywanie zadań państwa członkowskiego określonych w rozporządzeniu 2022/2560, w szczególności:

a) przekazywanie informacji zgodnie z art. 13 ust. 5 rozporządzenia 2022/2560, w tym także w zakresie badania rynku, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia 2022/2560,

b) udzielanie pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 6 rozporządzenia 2022/2560,

c) przeprowadzanie kontroli lub innych czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 14 ust. 7 rozporządzenia 2022/2560, do których odpowiednio stosuje się przepisy działu VI rozdziału 5 dotyczące kontroli,

d) podejmowanie czynności w związku z egzekwowaniem, na wniosek Komisji Europejskiej, zapłaty grzywny lub kary pieniężnej, o którym mowa w art. 38 ust 3 rozporządzenia 2022/2560, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;”;

4) po art. 31d dodaje się art. 31e w brzmieniu:

„Art. 31e. Prezes Urzędu, wykonując zadania, o których mowa w art. 31 pkt 7c, może zwracać się do innych organów o przekazanie stosownych informacji, w szczególności do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.”;

5) w art. 73 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wymiany informacji z Komisją Europejską na podstawie rozporządzenia 2022/2560;”.

Art. 31. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uchwałę w sprawie wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z wnioskiem o udzielenie kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, którego część ma być spłacana przy wykorzystaniu premii lub grantu termomodernizacyjnego i w sytuacji, gdy umowa kredytu jest zawierana pod warunkiem przyznania tej premii lub grantu, może podjąć zarząd tej spółdzielni. Przepisu art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) nie stosuje się.”;

2) w art. 11m dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Uchwałę w sprawie wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z wnioskiem o udzielenie kredytu na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, z wykorzystaniem grantu OZE i w sytuacji, gdy umowa kredytu jest zawierana pod warunkiem przyznania tego grantu, może podjąć zarząd tej spółdzielni. Przepisu art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 465 i 2185) w art. 39 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.”;

2) w art. 33 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, są ostateczne.”;

3) w art. 38 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, są ostateczne.”;

4) w art. 58 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, są ostateczne.”;

5) w art. 109 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Decyzje, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, są ostateczne.”;

6) w art. 110 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.”;

7) w art. 117 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4, są ostateczne.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.”;

2) w art. 27a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.”;

3) w art. 28 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, są ostateczne.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) w art. 2:

1) w pkt 18 po wyrazach „110 kV” dodaje się wyrazy „lub nieprzyłączoną do sieci elektroenergetycznej”;

2) w pkt 19 po wyrazach „110 kV” dodaje się wyrazy „lub nieprzyłączoną do sieci elektroenergetycznej”.

Art. 36. W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2023 r. poz. 140) w art. 18:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z standardowymi formularzami, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”) (Dz. Urz. UE L 272 z 25.10.2019, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 25.11.2022, str. 12), zwanym dalej „rozporządzeniem 2019/1780”.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, te z pól standardowych formularzy ogłoszeń, oznaczonych w załączniku do rozporządzenia 2019/1780 jako pola opcjonalne, które podlegają obowiązkowi wypełnienia, kierując się koniecznością uzyskania kompleksowych i miarodajnych danych na potrzeby wypełniania obowiązków sprawozdawczych, w szczególności względem organów Unii Europejskiej.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ([Dz. U. z 2022 r. poz. 511](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzqgi3de) i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Określenie „organizator turystyki” może być używane wyłącznie dla oznaczenia podmiotu, o którym mowa w art. 4 pkt 8.

2. Określenie „organizator turystyki” podlega ochronie prawnej.”;

2) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. Kto pomimo wezwania, o którym mowa w art. 37 ust. 2, nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 37 ust. 1, wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 uchyla się pkt 3;

2) w art. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Małoletni, wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w sposób, o którym mowa w ust. 2, przekazuje oryginał zezwolenia sądu opiekuńczego na podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię. W przypadku wniosku o wpis do CEIDG składanego przez małoletniego w sposób, o którym mowa w ust. 1, dokument ten dołącza w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej dokument, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych w dokumencie.

10. Małoletni składając wniosek o wpis do CEIDG jest obowiązany do wskazania przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej w zakresie zgodnym z zezwoleniem sądu opiekuńczego na podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej.”;

3) w art. 10 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) złożony przez osobę nieuprawnioną, w tym:

a) osobę zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie posiada prawa wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,

b) małoletniego, który nie posiada zezwolenia sądu opiekuńczego na podjęcie działalności gospodarczej lub wykonywanie działalności gospodarczej we wnioskowanym przedmiocie działalności gospodarczej określonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).”;

4) w art. 14 w ust. 2 wyrazy „ust. 8”, zastępuje się wyrazami „ust. 8 i 9”;

5) w art. 15:

a) w ust. 2 wyrazy „ust. 8” zastępuje się wyrazami „ust. 8 i 9”,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 8” zastępuje się wyrazami „ust. 8 i 9”;

6) w art. 23 w ust. 3:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) złożenia wniosku o przedłużenie zarządu sukcesyjnego;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie przedłużenia okresu zarządu sukcesyjnego lub o umorzeniu postępowania w sprawie przedłużenia zarządu sukcesyjnego;”;

7) w art. 29:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) posiadania przez małoletniego danych wpisanych w CEIDG lub informacji udostępnionych w CEIDG niezgodnych z zezwoleniem sądu opiekuńczego na podjęcie działalności gospodarczej lub wykonywanie działalności gospodarczej,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Organy administracji publicznej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.”;

8) w art. 30:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po przekazaniu przez sąd opiekuńczy informacji, o której mowa w art. 44a ust. 1 pkt 2, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po upływie 2 lat od dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ten okres, chyba że dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2a lub 3.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. W przypadku dokonania przez sąd zgłoszenia. o którym mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po upływie okresu określonego przez sąd, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ten okres.

5b. W przypadku dokonania przez sąd zgłoszenia, o którym mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3a wykreślenie przedsiębiorcy następuje niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie przedłużenia zarządu sukcesyjnego albo o umorzeniu postępowania w sprawie przedłużenia zarządu sukcesyjnego, nie później niż w terminie 7 dni, od dnia, w którym postanowienie to stało się prawomocne.”;

9) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. 1. CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach dotyczące:

1) postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie zezwolenia na podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę małoletnią;

2) uchylenia postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie zezwolenia na podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę małoletnią;

3) postanowienia sądu opiekuńczego w zakresie wydanego zezwolenia na podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę małoletnią.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) datę wydania postanowienia;

2) datę uprawomocnienia się postanowienia;

3) sygnaturę sprawy;

4) nazwę sądu;

5) zakres rozstrzygnięcia;

6) dane przedstawiciela ustawowego, kuratora albo opiekuna małoletniego, o którym mowa w art. 17 ust. 4 i 5 w ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli bez jego zgody małoletni nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących działalności gospodarczej.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są przekazywane do CEIDG wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, o którym mowa w art. 8 ust. 9. CEIDG udostępnia te informacje wraz z publikacją danych wpisowych, o których mowa w art. 5, objętych wnioskiem o wpis do CEIDG.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są przekazywane do CEIDG przez sąd opiekuńczy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania postanowienia, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem innego formularza zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego. Formularz zawiera pola do wpisania informacji, o których mowa w ust. 2. CEIDG udostępnia te informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu ich otrzymania.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2, są udostępniane w CEIDG do dnia uzyskania pełnoletności przez małoletniego.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. ‒ Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 i 641) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą wykonywać cudzoziemcy, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [(Dz. U. z 2022 r. poz. 470)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomrxha3tc).”

2) w art. 6 w ust. 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2022 r. poz. 470)”;

3) w art. 17 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Małoletni nie może bez zezwolenia sądu opiekuńczego podjąć działalności gospodarczej.

5. Sąd opiekuńczy może zakazać albo ograniczyć małoletniemu albo osobie pełnoletniej, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej, w przypadku gdy działalność ta sprzeciwia się dobru tej osoby.”;

4) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Organ, bez wszczynania postępowania, może wystąpić do przedsiębiorcy w zakresie swojej właściwości. Przedsiębiorca, do którego zostało skierowane wystąpienie, może w terminie określonym przez organ, nie krótszym niż 14 dni, przekazać stanowisko w sprawie, której dotyczy wystąpienie.”;

5) w art. 31 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Brak pieczątki na piśmie lub wniosku, a także brak dołączonego do pisma lub wniosku wydruku komputerowego aktualnych lub pełnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie stanowią braku formalnego ani nie są powodem, aby stwierdzić, że pismo lub wniosek są niekompletne, chyba że przepisy odrębne nakazują stosowanie pieczątki lub dołączenie wydruku.”;

6) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrole przeprowadza się zgodnie z okresowym planem kontroli po uprzednim dokonaniu okresowej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organ kontroli udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ okresowy plan kontroli oraz okresową analizę, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu planowania lub okresu objętego analizą.”;

7) w art. 48:

a) w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) listę dokumentów i informacji związanych z zakresem przedmiotowym kontroli, których udostępnienia oczekuje organ kontroli w trakcie kontroli.”;

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. W trakcie prowadzonej kontroli organ kontroli może żądać udostępnienia dokumentów i informacji związanych z zakresem przedmiotowym kontroli innych niż te, o których mowa w ust. 3 pkt 6.”;

8) w art. 59:

a) uchyla się ust. 2,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Wniesienie sprzeciwu nie powoduje wstrzymania czynności kontrolnych w przypadku gdy organ prowadzi kontrolę, powołując się na przepisy art. 48 ust. 11 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2, art. 54 ust. 1 pkt 2, art. 55 ust. 2 pkt 2 oraz art. 62.”;

9) w art. 67:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Opracowując projekt aktu normatywnego określającego zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności, adekwatności i równoważenia obowiązków administracyjnych, a w szczególności:”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) nakładając nowe obowiązki administracyjne, dążyć do równoważnego zmniejszenia obciążeń administracyjnych wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w danej dziedzinie.”;

10) po art. 68 dodaje się art. 68a i art. 68b w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty aktów normatywnych, które określają zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, zawierają:

1) ocenę wnioskodawcy czy projekt zawiera wymogi nakładane na usługodawców podlegające notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36) – w uzasadnieniu;

2) wskazanie zakresu oceny funkcjonowania tego aktu normatywnego lub jego części, w szczególności mierników określających stopień realizacji jego celów, oraz terminu przygotowania takiej oceny albo informację o braku zasadności jej przygotowania – w ocenie skutków regulacji, stanowiącej odrębną część uzasadnienia.

2. W przypadku odstąpienia od konsultacji publicznych dotyczących projektów, o których mowa w ust. 1, w ocenie skutków regulacji, stanowiącej odrębną część uzasadnienia projektu aktu normatywnego wskazuje się także:

1) przyczyny tego odstąpienia;

2) termin przygotowania oceny funkcjonowania tego aktu normatywnego nie dłuższy niż dwa lata od dnia jego wejścia w życie.

Art. 68b. 1. W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, które określają zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, termin wejścia w życie wyznacza się na dzień 1 stycznia albo 1 czerwca.

2. Odstąpienie od zasady określonej w ust. 1 może nastąpić, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa związane z jego bezpieczeństwem, obronnością lub ochroną porządku publicznego, lub gdy wynika to konieczności implementacji lub wykonania przepisów prawa Unii Europejskiej. W takim przypadku w uzasadnieniu projektu ustawy przedstawia się przyczyny takiego odstąpienia.”;

11) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. 1. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej dokonują, w zakresie swojej właściwości, bieżącego przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, kierując się w szczególności zasadami określonymi w art. 67, oraz przedkładają ministrowi właściwemu do spraw gospodarki corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informację o wynikach tego przeglądu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wskazanie aktów normatywnych, które wpływają na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;

2) wskazanie aktów normatywnych, które nakładają na przedsiębiorców obowiązki administracyjne, w tym obowiązki informacyjne;

3) wskazanie aktów normatywnych, w stosunku do których zaplanowano przeprowadzenie oceny ich funkcjonowania lub oceny funkcjonowania ich części.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje informacje przedłożone przez ministrów kierujących działami administracji rządowej zgodnie z ust. 1:

1) Radzie Dialogu Społecznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666),

2) Radzie Legislacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188),

3) Radzie Pożytku Publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),

4) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców

– wskazując termin do wyrażenia opinii nie krótszy niż 30 dni od dnia przekazania informacji.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki zajmuje stanowisko wobec opinii, o których mowa w ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki przedkłada Radzie Ministrów i udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) wzór informacji, o której mowa w ust. 1;

2) informacje o wynikach przeglądu przedłożone mu przez ministrów kierujących działami administracji rządowej;

3) opinie, o których mowa w ust. 3;

4) stanowisko, o którym mowa w ust. 4.”;

12) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Polityka regulacyjna

Art. 71a. 1. Polityka regulacyjna określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze kształtowania otoczenia prawnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

1) redukcji obciążeń regulacyjnych;

2) prowadzenia konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych;

3) dokonywania oceny funkcjonowania aktów normatywnych.

2. Polityka regulacyjna uwzględnia wyniki przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 70 ust. 1.

3. Politykę regulacyjną opracowuje się raz na 4 lata.

4. Politykę regulacyjną przyjmuje Rada Ministrów, w drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki przygotowuje projekt polityki regulacyjnej i koordynuje jej realizację.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863 i 2666) w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 uchyla się ust. 4;

2) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do powołania zarządcy sukcesyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 75/100.”;

3) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Zarządca sukcesyjny może pełnić swoją funkcję za wynagrodzeniem. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny o zleceniu stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, zarządca sukcesyjny pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia.”;

4) w art. 59 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku uchylenia lub zmiany postanowienia albo aktu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 6, zarząd sukcesyjny nie ulega przywróceniu.”;

5) w art. 60:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o przedłużenie okresu zarządu sukcesyjnego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku oddalenia przez sąd wniosku o przedłużenie zarządu sukcesyjnego albo umorzenia przez sąd postępowania w sprawie przedłużenia zarządu sukcesyjnego, zarząd sukcesyjny wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia oddalającego wniosek albo umarzającego postępowanie, z uwzględnieniem art. 59 ust. 1 pkt 1–6.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:

„1) Niniejsza ustawa:

1) wdraża:

a) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.),

b) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.),

c) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.),

d) dyrektywę Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 246),

e) dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 315);

2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (Dz. Urz. UE L 330 z 23.12.2022, str. 1).”;

2) w art. 11 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) są pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów lub pożyczek zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach limitów zobowiązań określonych w uchwale budżetowej, z zastrzeżeniem pkt 8a;”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) są pożyczki, o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach limitów zobowiązań określonych w uchwale budżetowej;”;

3) w art. 87:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z standardowymi formularzami, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”) (Dz. Urz. UE L 272 z 25.10.2019, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 25.11.2022, str. 12), zwanym dalej „rozporządzeniem 2019/1780”.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, te z pól standardowych formularzy ogłoszeń, oznaczonych w załączniku do rozporządzenia 2019/1780 jako pola opcjonalne, które podlegają obowiązkowi wypełnienia, kierując się koniecznością uzyskania kompleksowych i miarodajnych danych na potrzeby wypełniania obowiązków sprawozdawczych, w szczególności względem organów Unii Europejskiej.”;

4) w art. 109:

a) w ust. 1:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520), lub którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, lub który zawarł, zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym przewidziano zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309), lub którego działalność gospodarcza jest zawieszona, albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach obowiązujących w miejscu wszczęcia tej procedury;”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) który zawarł, zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym inny niż układ, w którym przewidziano zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, lub który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach obowiązujących w miejscu wszczęcia tej procedury;”,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 4” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 4 lub 4a”;

5) w art. 111 w pkt 4 wyrazy „art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9” zastępuje się wyrazami „art. 109 ust. 1 pkt 4–5, 7 i 9”;

6) w art. 469 w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:

„25) współpracuje z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie wykonywania zadań państwa członkowskiego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (Dz. Urz. UE L 330 z 23.12.2022, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 2022/2560”, w szczególności przekazuje żądane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia;

26) przekazuje Komisji Europejskiej, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informacje o podejrzeniu wystąpienia subsydiów zagranicznych mogących zakłócać rynek wewnętrzny w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem 2022/2560.”.

7) w art. 580 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Złożenie skargi w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), jest równoznaczne z jej wniesieniem.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. [poz. 2095](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobwgyydsltqmfyc4nrrge2dembyg4), z późn. zm.[[6]](#footnote-6)6)) art. 31zzu otrzymuje brzmienie:

„Art. 31zzu. Kto zaniża wysokość składki, o której mowa w art. 15kc ust. 4 pkt 5, lub pomimo wezwania, o którym mowa w art. 15kc ust. 10, nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 15kc ust. 9, podlega grzywnie.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Stopa oprocentowania pożyczki, w sytuacji, o której mowa w art. 23 ust. 3, ulega podwyższeniu do wysokości nie mniejszej niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4,5 punkty procentowe.”;

2) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu obliczenia maksymalnej kwoty pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki albo ARP wylicza ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, przez wyliczenie różnicy między wynikiem na działalności operacyjnej za ostatni rok obrotowy powiększonym o amortyzację za ostatni rok obrotowy, a zmianą stanu kapitału obrotowego, liczoną jako różnicę między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami o charakterze krótkoterminowym za ostatni rok obrotowy względem roku poprzedniego; wyliczoną w ten sposób kwotę mnoży przez okres, na który ma zostać udzielona ta pożyczka, wyrażony w latach.”;

3) w art. 19:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o pomoc na ratowanie składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw gospodarki lub ARP.”,

b) uchyla się ust. 5;

4) w art. 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Stopa oprocentowania pożyczki, po upływie dwunastu miesięcy od dnia udzielenia tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, ulega podwyższeniu do wysokości nie mniejszej niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4,5 punktów procentowych. Przepis art. 31 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177) w art. 56 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego o możliwości niedoboru środków w Funduszu, na dokonywanie wypłat, na zasadach, o których mowa w art. 55 ust. 1, w przypadkach, gdy:

1) łączna wartość złożonych i niezrealizowanych wniosków nabywców o wypłatę przekroczy 30% środków Funduszu według stanu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego;

2) łączna wartość złożonych i niezrealizowanych wniosków nabywców o wypłatę przekroczy 60% środków Funduszu według stanu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185 i 547) po art. 23a dodaje się art. 23aa w brzmieniu:

„Art. 23aa. Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie niniejszej ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mogą wykonywać działalność określoną w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na takich samych zasadach jak obywatele polscy.”.

Art. 47. Do postepowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 48. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 4-6, art. 8, art. 12, art. 14, art. 15, art. 17, art. 23–26, art. 29, art. 32–34, art. 39 pkt 7 i 8 oraz art. 40 stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przepisy art. 52 § 3 i art. 64f ustawy zmienianej w art. 27, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postanowień wydanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 49. Przepisy art. 155 § 1, art. 159 § 1 pkt 4 i § 1c, art. 221b oraz art. 227 § 1a ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 50. Zamawiający, o których mowa w ustawach zmienianych w art. 36 i 42, do dnia 24 października 2023 r. mogą przygotowywać ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 172 z 05.07.2017, str. 36).

Art. 51. Do projektów aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, o których mowa w art. 67 ustawy zmienianej w art. 39, które w dniu wejścia w życie ustawy są w toku procesu legislacyjnego zgodnie z postępowaniem z projektami aktów normatywnych określonym w odrębnych przepisach, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 52. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 42, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do konkursów, o których mowa w ustawie zmienianej w [art. 4](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimrqgaydgltqmfyc4njrga4dimbrha)2, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do umów oraz umów ramowych zawartych z uwzględnieniem art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 42, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 53. Do postępowań o udzielenie pomocy wszczętych i niezakończonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 44 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 54. Politykę regulacyjną, o której mowa w art. 71a ustawy zmienianej w art. 39 niniejszej ustawy, opracowuje się po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Art. 55. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem:

1) art. 30, który wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2023 r.;

2) art. 36 pkt 1, art. 42 pkt 3 lit. a i art. 50, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 36 pkt 2 i art. 42 pkt 3 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 25 października 2023 r.;

4) art. 2, art. 3 pkt 2 i 3, art. 38 pkt 1–5, 7, 8 lit. a i pkt 9 oraz art. 39 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2024 r.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Aneta Mijal

Dyrektor Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

/podpisano elektronicznie/

1. ) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 3 lipca 2002  r. – Prawo lotnicze, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459, z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180, 2339, 2436, 2600 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 289, 326, 403, 535, 556 i 614. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1301, 1692, 1967, 2127, 2180, 2600, 2640 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 556 i 614. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. [88](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomjugi2tmltqmfyc4nrsga4tsnjugy), [1557](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgqytmltqmfyc4nruguytqmbsgq), [1768](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobrgyydsltqmfyc4nrugu3tgobrgy), [1783](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobrgy4toltqmfyc4nrugu3tqojsg4), [1846](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobsga2dkltqmfyc4nrugu4dqmzugq), 2206 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 553. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 326, 547 i 614. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459, z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 412 i 614. [↑](#footnote-ref-6)