Projekt z dnia 20 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia … … … 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. poz. 524) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) Departament Legislacyjny Ustroju Sądów;”,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) Departament Prawa Europejskiego;”;

2) w § 3:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Departament Legislacyjny Ustroju Sądów;”,

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

„8a) Departament Prawa Europejskiego;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

opracowano pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Wojciech Ulitko

Zastępca Dyrektora

Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego

UZASADNIENIE

Projektowane zarządzenie służy zmianie statutu Ministerstwa Sprawiedliwości, nadanego zarządzeniem nr 91 Prezesa Rady Ministrów z 1 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. poz. 524), która ma na celu usprawnienie funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez jasny podział kompetencji oraz wzmocnienie nadzoru Ministra Sprawiedliwości, sekretarzy i podsekretarzy stanu nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości.

Projekt przewiduje utworzenie dwóch nowych komórek organizacyjnych, którym zadania zostaną powierzone z zastosowaniem odmiennych od obecnych kryteriów podziału zadań.

Utworzone zostaną:

1) Departament Legislacyjny Ustroju Sądów;

2) Departament Prawa Europejskiego.

Utworzenie Departamentu Legislacyjnego Ustroju Sądów umożliwi skupienie w jednej komórce organizacyjnej zadań związanych z tworzeniem prawa w zakresie ustroju sądów. Powierzenie tych zadań nowotworzonej komórce organizacyjnej w ramach struktury organizacyjnej urzędu pozwoli również na zapewnienie kompleksowej obsługi legislacyjnej  
i prawnej w zakresie rejestrów. Przyczyni się to do usprawnienia prowadzenia procesu legislacyjnego w ww. obszarze, w szczególności wymiana informacji i czynności wykonywanych w ramach procesu tworzenia prawa pozwoli uniknąć ewentualnego dublowania się zadań, inicjatyw bądź decyzji.

Aktualnie zadania te są realizowane przez dwie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości: Departament Legislacyjny Prawa Karnego i Departament Informatyzacji  
i Rejestrów Sądowych.

Z kolei utworzenie Departamentu Prawa Europejskiego ma na celu skonsolidowanie zadań z zakresu prawa europejskiego obecnie wykonywanych przez trzy komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości: Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego, Departament Legislacyjny Prawa Karnego oraz Departament Współpracy Międzynarodowej  
i Praw Człowieka.

Przewiduje się, że do głównych zadań nowotworzonego departamentu będzie należało m.in. organizowanie i prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych Unii Europejskiej. Zajmie się on również zagadnieniami związanymi z orzeczeniami organów sądowych Unii Europejskiej w zakresie ich wpływu na akty prawne związane z zakresem działania Ministra Sprawiedliwości, a także prowadzeniem spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

Projektowane zmiany nie powodują skutków finansowych dla budżetu państwa. Realizowany będzie zakres zadań Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiadający dotychczasowemu, z zastosowaniem jedynie innego sposobu ich podziału pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne i z wykorzystaniem środków przewidzianych w planie finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2020.

Przewiduje się, że zarządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projektowane zarządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projektowane zarządzenie nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.