UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego określonego   
w art. art. 165 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r.   
poz. 1277, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r.   
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym projektowane rozporządzenie dostosowuje regulowaną materię do zmian wynikających z ww. nowelizacji ustawy z dnia   
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, tj. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika przy tym zarówno   
z kwestii o charakterze stricte legislacyjnym, polegającej na dostosowaniu terminologii używanej w tym akcie wykonawczym do ustawowej siatki pojęciowej związanej   
z utworzeniem Centralnego Rejestru Wyborców w miejsce lokalnych rejestrów wyborców,   
jak również z potrzeby likwidacji niektórych obowiązków wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odnoszących się do organizacji wyborów, co jest efektem utworzenia Centralnego Rejestru Wyborców jako nowoczesnego narzędzia informatycznego, służącego m.in. do sporządzania spisów wyborców, sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału   
w referendum, ustalania liczby wyborców, sprawdzania posiadania prawa wybierania lub prawa udziału w referendum w związku z weryfikacją podpisów złożonych właściwemu organowi w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli lub obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców gminy, powiatu lub województwa, czy też realizacji innych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741 oraz z 2023 r. poz. 497), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497) i ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120). Wśród likwidowanych obowiązków wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wymienić można w szczególności:

1) zniesienie obowiązku udostępniania danych ze stałego rejestru wyborców, gdyż Krajowe Biuro Wyborcze będzie posiadało bezpośredni wgląd co Centralnego Rejestru Wyborców, co umożliwi jego pracownikom samodzielne przeglądanie niezbędnych danych;

2) zniesienie obowiązku przekazywania do Krajowego Biura Wyborczego informacji   
o liczbie wyborców wpisanych do spisu wyborców oraz o liczbie mieszkańców w gminie, gdyż dane te będą mogły zostać samodzielnie ustalone przez Krajowe Biuro Wyborcze na podstawie wglądu do Centralnego Rejestru Wyborców.

Wyeliminowano także pośrednictwo udostępnionego przez Krajowe Biuro Wyborcze programu informatycznego umożliwiającego przekazywanie danych dotyczących informacji dodatkowych o wpisaniu wyborcy, na wniosek, do rejestru wyborców danej gminy oraz informacji dodatkowych dotyczących skreślenia wyborcy z rejestru wyborców danej gminy, ponieważ dane te będą zamieszczane bezpośrednio w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Należy przy tym podkreślić, że mając na względzie ustawową wytyczną w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, organ prowadzący ewidencję ludności będzie mógł udostępnić niezbędne dane wyłącznie na żądanie pracownika Krajowego Biura Wyborczego posiadającego pisemne upoważnienie wydane przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego lub właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a także upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W pozostałym zakresie, w szczególności dotyczącym zasad współpracy z wojewodami, projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do aktualnie obowiązującego stanu prawnego w omawianym zakresie.

Zakłada się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie [art. 15 ust. 1 pkt 7](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnztgu2taltqmfyc4nrxgq3danbvgm) ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.