|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu**Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)**Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące**Główny Urząd Statystyczny**Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu** Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego**Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu**Ireneusz Budzyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego, tel. (22) 608 3114; e-mail sekretariat-PR@stat.gov.pl | **Data sporządzenia**03.11.2023 r.**Źródło:** upoważnienie ustawowe z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)**Nr w wykazie prac: RD779** |
| **OCENA SKUTKÓW REGULACJI** |
| 1. **Jaki problem jest rozwiązywany?**
 |
| Projektowana nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)* (Dz. U. poz. 1249, z 2021 r. poz. 1364 oraz z 2022 r. poz. 1551), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r.”, dotyczy wydłużenia okresu przejściowego, określonego w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia, odnoszącego się do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, a które obecnie – do dnia 31 grudnia 2023 r. – mają czas na złożenie wniosku o zmianę wpisu w jednym z trzech rejestrów wymienionych w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej). Projektowane rozporządzenie wydłuża czas na złożenie takiego wniosku o 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r. Należy podkreślić dodatkowo, że dłuższe obowiązywanie okresu przejściowego ma także na celu uniknięcie luki prawnej, w której przedsiębiorcy nie będą mogli posługiwać się dotychczasowym kodem PKD czyli de facto nie mieliby wskazanego przeważającego kodu PKD. Taka sytuacja wpływałaby negatywnie nie tylko na sytuację przedsiębiorców, jak i organów władzy publicznej.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., wydane z inicjatywy ministra właściwego do spraw gospodarki, wprowadziłow Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmianępolegającą na wydzieleniu w klasie PKD 93.29 *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna* podklasy 93.29.A obejmującej działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizowaną w pomieszczeniach lub innych miejscach o ograniczonej przestrzeni, w szczególności działalność tzw. pokojów zagadek, domów strachu i podobnych form rozrywki lub rekreacji. Rozwiązanie to miało na celu ułatwienie identyfikacji i kontroli tego rodzaju działalności, w szczególności pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach, gdzie jest ona prowadzona. Zakres zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w Polskiej Klasyfikacji Działalności odnosił się tylko do podziału klasy PKD 93.29 *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna*, na poziomie krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 93.29.A *Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni* i 93.29.B *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.* Dwie nowo utworzone podklasy zastąpiły dotychczas obowiązującą podklasę PKD 93.29.Z, której zakres został podzielony. Przepis przejściowy (§ 2 nowelizowanego rozporządzenia) dotyczy dwóch możliwych sytuacji (ust. 1 i 2). Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, do wniosków o wpis podmiotów:1. rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej;
2. wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, i które po wejściu w życie tego rozporządzenia złożą wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej

– stosowane są przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., tj. przedmiot działalności tych podmiotów oznaczany jest jednym z nowych kodów: PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B.Inny możliwy przypadek przewidziany został w § 2 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia i dotyczy podmiotów wykonujących przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. przed dniem 1 sierpnia 2020 r., działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, a które po tym dniu nie złożą wniosku o zmianę wpisu w żadnym z trzech wymienionych wyżej rejestrów. Wobec takich podmiotów stosowane są przepisy rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 r. *w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)* (Dz. U. poz. 1885, z późn. zm.)w brzmieniu dotychczasowym, tj. przedmiot działalności tych podmiotów w dalszym ciągu jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.Zmiana proponowana w projektowanym rozporządzeniu pozwoli na stosowanie wobec podmiotów obecnie wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. *w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)*, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 sierpnia 2020 r., tj. przedmiot działalności tych podmiotów będzie w dalszym ciągu oznaczony kodem PKD 93.29.Z, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. |
| 1. **Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt**
 |
| Czas uzyskany przez przedłużenie okresu stosowania kodu PKD 93.29.Z pozwoli na przeprowadzenie nowelizacji ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. *o statystyce publicznej* (Dz. U. z 2023 r. poz. 773), która umożliwi automatyczną zmianę danych wpisanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „CEIDG”), w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”), w rejestrze REGON oraz innych rejestrach urzędowych (np. w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników), jeżeli konieczność dokonania zmiany tych danych wynika ze zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności.Obecnie Główny Urząd Statystyczny prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej (UD474). Projektowana ustawa wprowadzi w szczególności istotne modyfikacje przepisów dotyczących standardów klasyfikacyjnych, w tym zmiany umożliwiające automatyczne przeklasyfikowanie podmiotów w rejestrach urzędowych w przypadku zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projektowana ustawa wprowadzi zmiany w:1. ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. *o statystyce publicznej*;
2. 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);
3. ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. *o Krajowym Rejestrze Sądowym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 685, z późn. zm.)

– które umożliwią automatyczne przeklasyfikowanie podmiotów w CEIDG, KRS i rejestrze REGON, w przypadku zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności, począwszy od dnia 1 stycznia 2026 r. W pracach nad projektem tej ustawy uczestniczą przedstawiciele w szczególności Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Finansów. Dodanie ww. przepisów do *ustawy o* *statystyce publicznej*, niezależnie od umożliwienia zmiany w CEIDG, KRS oraz rejestrze REGON kodu PKD 93.29.Z na kod PKD 93.29.B po zakończeniu wydłużanego projektowanym rozporządzeniem okresu przejściowego, jest również bardzo istotne ze względu na prowadzone na forum europejskim prace nad rewizją klasyfikacji NACE, które będą skutkowały wprowadzeniem nowej klasyfikacji PKD. Wiązać się z tym będzie konieczność przeklasyfikowania, w krótkim czasie, dużej liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrach urzędowych. Nowa klasyfikacja PKD wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jednak w pierwszym okresie jej obowiązywania podmioty zarejestrowane w CEIDG, KRS i rejestrze REGON będą mogły samodzielnie zgłosić zmiany wpisów w tych rejestrach w celu dostosowania przedmiotu ich działalności do nowej klasyfikacji. Po upływie tego początkowego okresu obowiązywania nowej klasyfikacji PKD (tj. najwcześniej od dnia 1 stycznia 2026 r.), w razie niedokonania zgłoszenia przez przedsiębiorców, przeklasyfikowanie przedmiotu działalności tych podmiotów w wymienionych rejestrach będzie dokonywane automatycznie. Należy podkreślić, że projektowana ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej (UD474) – jako dopełnienie rozwiązań zawartych w nowelizowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. – zawiera przepis stanowiący jednoznaczną podstawę prawną do automatycznej zmiany, po dniu 31 grudnia 2025 r., w CEIDG, KRS oraz rejestrze REGON pozostawionego w mocy kodu PKD 93.29.Z na kod PKD 93.29.B.Powyższe zmiany wymagają zmiany brzmienia ust. 2 w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)*, przy czym nowelizacja ta powinna wejść w życie z dniem 30 grudnia 2023 r. Osiągnięcie tego rezultatu przy pomocy działań innych niż działania legislacyjne nie jest możliwe. |
| 1. **Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?**
 |
| Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych (NACE Rev. 2), wprowadzona rozporządzeniem WE 1893/2006, której odpowiednikiem jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – została wprowadzona do stosowania we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, w celu spełnienia wymogów statystyki Unii. Kraje członkowskie stosują klasyfikację NACE wprost lub opracowują, na jej podstawie krajowe klasyfikacje działalności, zgodne do poziomu 4. znaku z klasyfikacją NACE. Nowelizacja rozporządzeniaRadyMinistrów z dnia 24 grudnia 2007 r. *w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)*, dokonana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., wynikała z potrzeby wyodrębnienia do obserwacji, w ramach klasy PKD 93.29, podmiotów prowadzących działalność rozrywkową lub rekreacyjną w miejscach o zamkniętej przestrzeni. Zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. nie będą miały wpływu na przekazywanie danych statystycznych do Eurostatu, gdyż dotyczą poziomu krajowego klasyfikacji PKD. |
| 1. **Podmioty, na które oddziałuje projekt**
 |
| Grupa | Wielkość | Źródło danych  | Oddziaływanie |
| Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność objętą podklasą PKD 93.29.Z, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).  | 44 207 podmioty zarejestrowane (21 448 – w CEIDG, 22 759 – w KRS), z tego:* 2 594 wskazujących podklasę PKD 93.29.Z jako przeważający rodzaj działalności;
* 41 613 wskazujących ww. podklasę jako dodatkowy rodzaj działalności.
 | Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON wg stanu na dzień 30 września 2023 r. | Wprowadzone zmiany będą miały wpływ na podmioty gospodarki narodowej, których przeważający lub drugorzędny rodzaj działalności mieści się w zakresie klasy PKD 93.29, dotychczasowej podklasie 93.29.Z.  |
| Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność objętą podklasą PKD 93.29.Z, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON. | 9 509 podmiotów zarejestrowanych, z tego:* 3 549 wskazujących podklasę PKD 93.29.Z jako przeważający rodzaj działalności;
* 5 960 wskazujących ww. podklasę jako dodatkowy rodzaj działalności.
 | Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON wg stanu na dzień 30 września 2023 r. | Wprowadzone zmiany będą miały wpływ na podmioty gospodarki narodowej, których przeważający lub drugorzędny rodzaj działalności, mieści się w zakresie klasy PKD 93.29, dotychczasowej podklasie 93.29.Z. |
| 1. **Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji**
 |
| W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie (tzw. pre-konsultacje publiczne).Projekt rozporządzenia został skierowany w ramach opiniowania i konsultacji publicznych do następujących podmiotów:1. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego;
2. Rządowa Rada Ludnościowa;
3. Krajowa Izba Gospodarcza;
4. Polska Rada Biznesu;
5. Instytut Biznesu Rodzinnego;
6. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych;
7. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

– z 10-dniowym terminem zgłaszania ewentualnych uwag.Z uwagi na fakt, że przedmiotowa regulacja nie odnosi się do spraw objętych zadaniami związków zawodowych lub organizacji pracodawców, odstąpiono od przekazania projektu do zaopiniowania tym podmiotom. Podsumowanie wyników konsultacji zostanie przedstawione w raporcie z konsultacji.Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce *Projektowanie aktów prawnych* oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce *Rządowy Proces Legislacyjny*. |
| 1. **Wpływ na sektor finansów publicznych**
 |
| (ceny stałe z …… r.) | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| **Dochody ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania  | Nie dotyczy. |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń | Wejście w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych i nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów finansowanych z budżetu państwa. |
| 1. **Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe**
 |
| Skutki |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| W ujęciu pieniężnym(w mln zł, ceny stałe z …… r.) | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |
| (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa | Projekt nie wpływa bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, oraz sektor dużych przedsiębiorstw. |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw | Przedmiotowa regulacja ma pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, w zakresie określonym w zaproponowanej w projekcie zmianie w ust. 2 w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., poprzez wydłużenie do dnia 31 grudnia 2025 r. maksymalnego okresu stosowania tego kodu. Zmiana ta zapewni tym przedsiębiorcom więcej czasu – do dnia 31 grudnia 2025 r. – na podjęcie decyzji co do kontynuowania takiej działalności, jako działalności oznaczonej kodem PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B. Należy także wskazać, że zmiana rozporządzenia zasadniczo spełniła swój cel. Przedsiębiorcy sukcesywnie dokonują zmian w zakresie zgłoszonych do poszczególnych rejestrów działalności, a jak wynika z zapisów rejestru REGON – według stanu rejestru na koniec września 2023 r. – w 6 143 wpisach podmiotów, podklasa 93.29.Z określała przeważający rodzaj działalności, a w 47 573 dodatkowy rodzaj działalności. Porównując liczbę przedsiębiorców posiadających we wpisie stary kod 93.29.Z oraz nowe kody 93.29A i 93.29.B widać, że nowe kody PKD (przeważający kod działalności) stanowią już ponad 80% całości. Mając dodatkowo na względzie fakt, że właściwe organy kontrolne mogą także korzystać z rozbudowanej wyszukiwarki podmiotów w rejestrze CEIDG wydaje się, że nie ma ryzyka, aby zmiana przepisów negatywnie wpłynęła na osiągnięcie postawionego przez projektodawcę celu.Wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 tzw. tarcze antykryzysowe uprawniały do uzyskania pomocy w szczególności przedsiębiorców, których przedmiot działalności gospodarczej jest oznaczony kodami: PKD 93.29.A oraz PKD 93.29.Z. Należy zatem podkreślić, że bez przedłużenia stosowania kodu PKD 93.29.Z przedsiębiorcy, którzy wskazali ten kod we wpisie, zostaliby narażeni na ryzyko konieczności zwrotu otrzymanego wsparcia. |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe  | Projekt nie ma wpływu na wymienione obszary. |
| sytuacja ekonomiczna i społeczna rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych | Projekt nie ma wpływu na wymienione obszary. |
| Niemierzalne | (dodaj/usuń) |  |
| (dodaj/usuń) |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń  | Nie dotyczy. |
| 1. **Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu**
 |
| [ ]  nie dotyczy |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). | [ ]  tak[ ]  nie[x]  nie dotyczy |
| [ ]  zmniejszenie liczby dokumentów [x]  zmniejszenie liczby procedur[ ]  skrócenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne:       | [ ]  zwiększenie liczby dokumentów[ ]  zwiększenie liczby procedur[ ]  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne:       |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.  | [ ]  tak[ ]  nie[x]  nie dotyczy |
| Komentarz:Zmiana zawarta w projektowanym rozporządzeniu, polegająca na wydłużeniu o 2 lata okresu równoczesnego stosowania kodu PKD 93.29.Z oraz kodów PKD 93.29.A oraz PKD 93.29.A, ma na celu stworzenie w tym okresie podstaw prawnych w akcie prawnym rangi ustawy, a także ukształtowanie rozwiązań organizacyjno-technicznych, umożliwiających automatyczne przeklasyfikowani w CEIDG, KRS i rejestrze REGON podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, co dotyczy w szczególności przedsiębiorców, których przedmiot działalności jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z. Skutkować to będzie zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla tej grupy przedsiębiorców.Dopełnienie rozwiązań zawartych w nowelizowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zawarte jest w projektowanej ustawie o zmianie ustawy o statystyce publicznej (UD474). Ustawa ta zawierać będzie przepis stanowiący jednoznaczną podstawę prawną do automatycznej zmiany, po dniu 31 grudnia 2025 r., w CEIDG, KRS oraz rejestrze REGON pozostawionego w mocy kodu PKD 93.29.Z na kod PKD 93.29.B. |
| 1. **Wpływ na rynek pracy**
 |
| Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na rynek pracy. |
| 1. **Wpływ na pozostałe obszary**
 |
| [ ]  środowisko naturalne[ ]  sytuacja i rozwój regionalny[ ]  sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe | [ ]  demografia[ ]  mienie państwowe[ ]  inne:       | [ ]  informatyzacja[ ]  zdrowie |
| Omówienie wpływu | Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na wymienione obszary. |
| 1. **Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego**
 |
| Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 grudnia 2023 r. |
| 1. **W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?**
 |
| Nie planuje się ewaluacji efektów projektu. |
| 1. **Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)**
 |
|  |