**Uzasadnienie**

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 31), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wynika ze zmian, które wejdą w życie z dniem 25 marca 2024 r., wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”.

Ustawa zmieniająca rozszerzyła katalog informacji zawartych w art. 26 § 1e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.e.a.”, jakie wierzyciel przekazuje wraz z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym do organu egzekucyjnego. Wprowadziła również zmiany w art. 27 u.p.e.a.

Do katalogu informacji zawartych w art. 26 § 1e u.p.e.a. dodane zostały informacje dotyczące danych:

* małżonka zobowiązanego,
* podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie,
* podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami czynność ta została uznana za bezskuteczną wobec tego wierzyciela, zwanego dalej „podmiotem, który uzyskał korzyść majątkową”.

Uzyskanie przez organ egzekucyjny informacji o danych małżonka zobowiązanego, podmiotu niebędącym zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką czy podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową na etapie ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego pozwoli organowi egzekucyjnemu na jednoznaczną identyfikację majątku i skierowanie do niego egzekucji.

Ustawa zmieniająca nałożyła również na wierzyciela obowiązek niezwłocznego przekazania organowi egzekucyjnemu informacji, o których mowa w art. 26 § 1e pkt 4–4c oraz 6–8, w przypadku gdy te informacje nie zostały przekazane wraz z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym (art. 32aa § 2 u.p.e.a.).

Powyższe wiąże się z koniecznością zmiany zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

**Zmiany wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej związane z zakresem danych identyfikujących zobowiązanego**

Zmiany w art. 27 § 1 pkt 2 u.p.e.a. polegają na rozszerzeniu zakresu danych identyfikujących zobowiązanego jakie wierzyciel będzie wskazywał w tytule wykonawczym. Mają one na celu wskazywanie przez wierzyciela w tytule wykonawczym danych zobowiązanego, które będą go identyfikowały. Przyjęto, że z uwagi na to, że zakres danych identyfikujących zobowiązanego będącego osobą fizyczną jest odmienny od danych identyfikujących zobowiązanego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, wymieniono te dane w odrębnych jednostkach redakcyjnych.

W projektowanym § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia uwzględniono zmiany wprowadzone w art. 27 § 1 pkt 2 u.p.e.a. Zaproponowano, aby zakres danych przekazywanych przez wierzyciela we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji był zbieżny z danymi zobowiązanego zawartymi w tytule wykonawczym.

W dotychczasowym § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji wierzyciel nie wskazywał, w przypadku zobowiązanego będącego osobą fizyczną:

* imion rodziców zobowiązanego,
* daty jego urodzenia,
* innego numeru identyfikacyjnego ze wskazaniem jego rodzaju,
* numeru za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju.

W przypadku zobowiązanego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji wierzyciel nie wskazywał:

* innego numeru identyfikacyjnego ze wskazaniem jego rodzaju,
* numeru za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju.

Zaproponowano w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia aby wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji zawierał dane zobowiązanego będącego:

a) osobą fizyczną:

* imię i nazwisko oraz adres jego miejsca zamieszkania,
* imię ojca i imię matki oraz datę urodzenia zobowiązanego, o ile są znane wierzycielowi,
* numer PESEL, NIP lub numer REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,
* numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju,

b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną:

* nazwę i adres jego siedziby,
* NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,
* numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju.

W zaproponowanym § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zrezygnowano z doprecyzowania zawartego w tym przepisie, uzależniającego wskazywanie danych zobowiązanego wyłącznie, w przypadku gdy zostały zmienione po umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub nie zostały zawarte w dotychczasowym tytule wykonawczym. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji zawiera znane wierzycielowi informacje aktualne na dzień jego sporządzenia. W przypadku zmiany danych zobowiązanego wskazanych w tytule wykonawczym organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji będzie dysponował aktualnymi znanymi wierzycielowi danymi zobowiązanego. We wniosku z kolei zostaną zawarte dane, które precyzyjnie określą zobowiązanego wobec, którego ponownie wszczyna się egzekucję administracyjną.

**Zmiany wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej związane z zakresem danych identyfikujących małżonka zobowiązanego**

W zaproponowanym § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia uwzględniono regulacje z art. 26 § 1e pkt 4a u.p.e.a. We wniosku o ponowne wszczęcie wierzyciel przekaże organowi egzekucyjnemu informacje dotyczące danych identyfikujących małżonka zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym, tj.:

* imię i nazwisko małżonka zobowiązanego,
* adres jego miejsca zamieszkania,
* numer PESEL lub NIP, jeżeli małżonek zobowiązanego taki numer posiada,
* inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi (np. numer paszportu, numer identyfikacyjny nadany w innym kraju).

Wskazanie tych danych będzie wymagane, jeżeli w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym małżonek zobowiązanego nie wniósł sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym. Dane małżonka zobowiązanego będą przekazywane również, w przypadku gdy małżonek zobowiązanego wniósł sprzeciw, ale został on oddalony a wierzyciel zna te dane.

Powyższe umożliwi organowi egzekucyjnemu jednoznaczną identyfikację majątku wspólnego oraz skierowanie egzekucji do tego majątku, np. zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego prowadzonego tylko dla małżonka zobowiązanego, na którym znajdują się środki pieniężne należące do majątku wspólnego czy też zajęcie samochodu zarejestrowanego na małżonka zobowiązanego, a stanowiącego majątek wspólny.

**Zmiany wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej związane z zakresem danych identyfikacyjnych podmiotu, niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką**

W proponowanym § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia uwzględniono regulacje zawarte w art. 26 § 1e pkt 4b u.p.e.a.

Na podstawie proponowanego § 2 ust. 1 pkt 3 li. b rozporządzenia wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji będzie zawierał:

* imię i nazwisko lub nazwę podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie,
* adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
* numer PESEL, NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki numer posiada,
* inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi.

Dane i informacje wierzyciel wskaże w przypadku przeniesienia na ten podmiot prawa własności rzeczy lub innego prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie.

Wskazanie tych danych będzie wymagane, jeżeli w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym podmiot ten nie wniósł sprzeciwu albo sprzeciw został oddalony, a wierzyciel zna te dane.

**Zmiany wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej związane z zakresem danych identyfikujących podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową**

Na podstawie proponowanego § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji będzie zawierał:

* imię i nazwisko lub nazwę podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela,
* adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
* numer PESEL, NIP, numer REGON lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki numer posiada,
* inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,
* składnik majątkowy podmiotu, do którego może być skierowana egzekucja.

Dane te wierzyciel wskaże, w przypadku gdy zgodnie z odrębnymi przepisami czynność prawna dokonana przez podmiot, który uzyskał korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzyciela została uznana za bezskuteczną wobec tego wierzyciela. Wskazanie tych danych będzie wymagane, jeżeli w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym podmiot ten nie wniósł sprzeciwu albo sprzeciw został oddalony, a wierzyciel zna te dane.

**Zmiany wynikowe i porządkujące**

Zmiana zaproponowana w § 2 ust. 1 pkt 11 projektu rozporządzenia jest konsekwencją zmian wprowadzonych w projektowanym § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Informacje, o których mowa w art. 26 § 1e pkt 4a–4c u.p.e.a. wierzyciel wskaże we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji już na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 projektu rozporządzenia. Zmiana ma charakter porządkujący.

Projektowany § 3 rozporządzenia, analogicznie jak § 2 ust. 1 pkt 11 projektu rozporządzenia, dostosowano do zmian wprowadzonych w § 2 ust. 1. W odesłaniu zawartym w § 3 projektu rozporządzenia znajdą się dodawane w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i c tego projektu tj. informacje o danych podmiotu niebędącym zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką oraz podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową. Informacje te powinny być zawarte we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej również, w przypadku gdy podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dalszy tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 26c § 1 pkt 2 u.p.e.a. Jednocześnie celem uspójnienia wskazanego odesłania doprecyzowano odesłanie do art. 26 § 1e u.p.e.a., który również odsyła do ww. informacji jak i do informacji o danych małżonka zobowiązanego, zawartych już w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a. Zbędnym bowiem jest powielanie we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji ww. danych zarówno na podstawie odesłania do projektowanego § 2 ust. 1 pkt 3, jak i na podstawie art. 26 § 1e pkt 4a–4c u.p.e.a. Zmiana ma charakter porządkujący.

**Przepisy przejściowe**

W § 2 projektu rozporządzenia zaproponowano regulację przejściową dotyczącą informowania organu egzekucyjnego prowadzącego ponownie wszczęte postępowanie egzekucyjne o danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym projektem rozporządzenia. Dane te wierzyciel wskaże, o ile nie zostały dotychczas przekazane w ponownie wszczętym postępowaniu, a są one mu znane. W przypadku konieczności prowadzenia egzekucji do podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką oraz podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową wierzyciel może dysponować danymi tych podmiotów. Przekazanie tych danych i informacji usprawni przeprowadzenie egzekucji ze składników majątkowych ww. podmiotów. Przepis ma charakter porządkujący.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem 25 marca 2024 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Przepisy rozporządzenia nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców), jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w szczególności na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Nie istnieje również konieczność przedstawiania projektowanego rozporządzenia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, zgodnie z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 80 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego i zostanie przedstawiony do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.