Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy – Prawo oświatowe

Art. 1. W ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 1802) wprowadza się następujące zmiany:

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

„Art. 2a. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) dopuszczenie do innej działalności – powierzenie danej osobie wykonywania zadań lub obowiązków mających charakter powtarzalny lub jednokrotny, ale trwający przez określony czas, za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia, na innej podstawie niż stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277);

2) inny organizator – jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, albo osobę fizyczną, która dopuszcza do innej działalności daną osobę;

3) opieka – czynność mającą na celu zapewnienie bezpiecznych warunków małoletniemu w miejscu jego aktualnego pobytu oraz zaspokajanie jego bieżących potrzeb, podejmowaną w związku z faktycznym lub potencjalnym zagrożeniem dobra małoletniego;

4) realizacja innych zainteresowań – czynność ukierunkowaną na rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych, sportowych i artystycznych małoletnich, realizowaną w szczególności przez domy kultury, świetlice, ogniska artystyczne, biblioteki, fundacje lub stowarzyszenia;

5) standardy ochrony małoletnich – akt prawa wewnętrznego zawierający zbiór zasad lub wytycznych zapewniających bezpieczne środowisko małoletniemu w podmiotach lub jednostkach zobowiązanych do ich wprowadzenia, a także określający sposób podejmowania interwencji odbywającej się na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

6) wychowanie – całościowy proces oddziaływań osób i środowiska w kierunku wspierania rozwoju, w szczególności rozwoju osobowego i społecznego małoletniego;

7) wypoczynek – czynność ukierunkowaną na organizowanie aktywności dla małoletnich w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu lub biwaku.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obowiązki pracodawców i innych organizatorów dotyczące uzyskiwania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym związane ze stosunkiem pracy lub dopuszczeniem do innej działalności polegającej na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi, jeżeli czynności te są wykonywane bezpośrednio z udziałem małoletnich;”,

b) w ust. 2:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) obowiązki dotyczące weryfikacji karalności na podstawie rejestrów karnych oraz oświadczeń związane ze stosunkiem pracy lub dopuszczeniem do innej działalności polegającej na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi, jeżeli czynności te są wykonywane bezpośrednio z udziałem małoletnich;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kontrola wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 1a i art. 22b.”;

3) w art. 12 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) pracodawcom, z wyłączeniem pracodawców, o których mowa w art. 21b ust. 1, przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy, a także w trakcie stosunku pracy, o którym mowa w art. 21c, polegającego na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi, w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym Rejestrze;

7) innym organizatorom, z wyłączeniem innych organizatorów, o których mowa w art. 21b ust. 1, przed dopuszczeniem danej osoby do innej działalności, a także w trakcie trwania dopuszczenia do innej działalności, o której mowa w art. 21c, polegającej na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi, w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym Rejestrze;”;

4) rozdział 3 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 3

Obowiązki dotyczące weryfikacji danych o karalności związane ze stosunkiem pracy lub inną działalnością

Art. 21. Przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do innej działalności polegającej na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi, jeżeli czynności te wykonywane są bezpośrednio z udziałem małoletnich, pracodawca lub inny organizator takiej działalności oraz osoba, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, są zobowiązani do wykonania obowiązków, o których mowa w art. 21a, art. 21b ust. 1 i art. 21d–21g.

Art. 21a. 1. Pracodawca lub inny organizator, z wyjątkiem pracodawcy lub innego organizatora będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, określonego w art. 21b ust. 1, uzyskuje informacje, czy dane osoby, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do innej działalności, są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

2. Pracodawca lub inny organizator, o którym mowa w ust. 1, informuje osobę z którą ma nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do innej działalności, o ciążącym na nim obowiązku uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

3. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, pracodawca lub inny organizator zobowiązuje osobę, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do innej działalności, do wskazania numeru PESEL, jeżeli go posiada, pierwszego imienia, nazwiska, nazwiska rodowego, imion rodziców oraz daty urodzenia. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, pracodawca lub inny organizator weryfikuje na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Art. 21b. 1. W przypadku gdy pracodawcą lub innym organizatorem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, informację z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, przedkłada temu pracodawcy lub innemu organizatorowi osoba, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do innej działalności.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzących przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki systemu oświaty oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących organizatorami wypoczynku w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750, 854, 1473 i 1933 oraz z 2025 r. poz. 620 i 622). W przypadku tych osób stosuje się art. 21a.

Art. 21c. Przepisy art. 21a ust. 1 i 2 i art. 21b ust. 1 stosuje się także w przypadku stosunku pracy lub dopuszczenia do innej działalności trwających dłużej niż 2 lata, przy czym pracodawca lub inny organizator ma prawo uzyskać lub otrzymać informacje wskazane w tych przepisach nie częściej niż 1 raz na 2 lata.

Art. 21d. 1. Osoba, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do innej działalności, przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie prawomocnych skazań, w tym skazań sądów państw obcych oraz prawomocnych orzeczeń o zastosowaniu środka poprawczego za popełnienie czynu karalnego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 978 i 1228) dotyczących:

1) umyślnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu;

2) przestępstw przeciwko wolności, z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 192 i art. 193 Kodeksu karnego;

3) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

4) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 206 i art. 209 Kodeksu karnego;

5) przestępstw określonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939).

2. Osoba, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do innej działalności, składa pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o państwie lub państwach, w których miała miejsce pobytu nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska oraz jednocześnie przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestrów karnych tych państw. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które miały miejsce zamieszkania lub przebywały w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska przed ukończeniem przez nie 13. roku życia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do obywateli Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy mają lub mieli miejsce pobytu nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w odniesieniu do wymogu przedłożenia informacji z rejestrów karnych tych państw.

Art. 21e. 1. Jeżeli osoba, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do innej działalności, nie ma możliwości przedłożenia informacji, o których mowa w art. 21d ust. 2, z uwagi na to, że:

1) przepisy danego państwa nie przewidują jej sporządzenia lub

2) przepisy danego państwa uzależniają jej wydanie od spełnienia określonych w przepisach warunków, których osoba ta nie może spełnić, lub

3) w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, lub

4) osoba ta uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, azyl lub korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 223, 389, 619 i 621) i z tego względu nie może uzyskać takiej informacji

– składa ona pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa oświadczenie, że:

1) nie była prawomocnie skazana w tym państwie za przestępstwa określone w art. 21d ust. 1;

2) nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub przepisu prawa stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności polegających na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi.

Art. 21f. Przepisów art. 21a, art. 21b ust. 1, art. 21d i art. 21e nie stosuje się do rodzica lub opiekuna dopuszczanych do innej działalności organizowanej przez jednostkę lub podmiot, do którego uczęszcza dziecko pozostające pod jego władzą rodzicielską lub opieką. Rodzic lub opiekun przed dopuszczeniem do innej działalności składa oświadczenie, że:

1) jego dane nie są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze;

2) nie był prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej ani w innym państwie za przestępstwa określone w art. 21d ust. 1;

3) nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub przepisu prawa stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, udzielaniem pomocy psychologicznej, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Art. 21g. 1. Przepisów art. 21d i art. 21e nie stosuje się do osoby, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do innej działalności przez uczelnię w zakresie jej zadań określonych w art. 11 ust. 1 pkt 1−3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.[[1]](#footnote-2))).

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa oświadczenie, że:

1) nie była prawomocnie skazana w Rzeczypospolitej Polskiej ani w innym państwie za przestępstwa określone w art. 21d ust. 1;

2) nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub przepisu prawa stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności polegających na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do studentów odbywających praktyki zawodowe w ramach studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Innym organizatorem, w stosunku do którego student realizuje obowiązki wynikające z art. 21d i art. 21e, jest jednostka lub podmiot, w którym ma on odbywać praktykę.

Art. 21h. 1. Oświadczenia, o których mowa w art. 21d ust. 2, art. 21e ust. 1 i 2, art. 21f, art. 21g ust. 2, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 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 złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Informacje, o których mowa w art. 21a ust. 1, pracodawca lub inny organizator utrwala w formie wydruku i załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do innej działalności. Informacje te mogą być przechowywane także w formie elektronicznej.

3. Informacje oraz oświadczenia, o których mowa w art. 21b ust. 1, art. 21d ust. 1 i 2, art. 21e ust. 1 i 2, art. 21f i art. 21g, pracodawca lub inny organizator załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do innej działalności. Informacje mogą być przechowywane także w formie elektronicznej.

Art. 21i. 1. Przepisów art. 21a, art. 21b ust. 1, art. 21d i art. 21e nie stosuje się:

1) gdy pracodawcą lub innym organizatorem jest rodzic lub opiekun małoletniego, wobec którego mają być wykonywane czynności określone w art. 21;

2) wobec osoby pozostającej w stosunku pracy lub dopuszczonej do innej działalności, po wykonaniu obowiązków określonych w art. 21a, art. 21b ust. 1, art. 21d, art. 21e i art. 21g ust. 2, przed dopuszczeniem tej osoby do innej działalności przez kolejnego innego organizatora, na podstawie umowy zawartej między nim a pracodawcą tej osoby lub innym organizatorem, który jako pierwszy dopuścił tę osobę do innej działalności, jeżeli osoba ta zażądała przekazania kolejnemu organizatorowi informacji o wykonaniu wobec niej obowiązków, o których mowa w art. 21a, art. 21b ust. 1, art. 21d, art. 21e i art. 21g ust. 2, oraz dokonanych w następstwie realizacji tych obowiązków ustaleniach co do okoliczności określonych w art. 21a–21e. Przepis ten nie dotyczy podmiotów kierujących na praktyki studentów i uczestników studiów podyplomowych odbywających obowiązkowe praktyki zawodowe wynikające z programu tych studiów oraz uczniów lub słuchaczy odbywających obowiązkowe praktyki zawodowe w ramach programu nauczania zawodu;

3) gdy inna działalność jest wykonywana w bezpośredniej obecności osoby obowiązanej na podstawie ustawy lub umowy do sprawowania nadzoru nad małoletnim. Przepis ten nie dotyczy studentów i uczestników studiów podyplomowych odbywających obowiązkowe praktyki zawodowe wynikające z programu tych studiów oraz uczniów lub słuchaczy odbywających obowiązkowe praktyki zawodowe w ramach programu nauczania zawodu;

4) gdy bezpośrednio po zakończeniu stosunku pracy lub dopuszczenia do innej działalności z daną osobą ten sam pracodawca ponownie nawiązuje z tą osobą stosunek pracy lub ten sam organizator ponownie dopuszcza tę osobę do innej działalności, a łączny czas trwania wszystkich stosunków pracy lub dopuszczenia do innej działalności nie przekracza 2 lat;

5) do osób poniżej 13. roku życia.

2. Przepisu art. 21a ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim odrębne przepisy przewidują uzyskanie lub przedłożenie informacji o osobie ujętej w Rejestrze z dostępem ograniczonym oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

3. Przepisów art. 21d i art. 21e nie stosuje się w stosunku do osób, co do których odrębne przepisy przewidują uzyskanie lub przedłożenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z zakresu co najmniej przestępstw, o których mowa w art. 21d ust. 1.

4. Przepisów art. 21d i art. 21e nie stosuje się do osób prowadzących praktyczną naukę zawodu, o której mowa w art. 120 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, z późn. zm.[[2]](#footnote-3))), oraz do opiekunów stażu uczniowskiego, o których mowa w art. 121a ust. 21 tej ustawy.

5. Osoby wymienione w ust. 4 składają oświadczenie, którego zakres został określony w art. 120 ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.”;

5) art. 22b i art. 22c otrzymują brzmienie:

„Art. 22b. 1. Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, zwanych dalej „standardami”, ma:

1) osoba kierująca jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2) osoba kierująca inną jednostką organizacyjną, która jest przeznaczona dla małoletnich lub w której mogą przebywać małoletni, choćby nie posiadała osobowości prawnej, prowadząca działalność polegającą na wychowaniu, edukacji, resocjalizacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi;

3) osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej lub prowadząca rodzinny dom dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49).

2. Obowiązek wprowadzenia standardów mają także, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnim, podmioty prowadzące miejsca zakwaterowania zbiorowego, w tym podmioty świadczące usługi hotelarskie lub turystyczne.

Art. 22c. 1. Standardy opracowuje się w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju danej jednostki lub danego podmiotu.

2. W standardach dla jednostek, o których mowa w art. 22b ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione charakterem lub rodzajem danej jednostki, w zakresie niezbędnym dla zapewniania ochrony małoletnich, należy określić w szczególności:

1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim i personelem jednostki, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

2) zasady przetwarzania danych osobowych i wizerunku małoletnich;

3) sposób podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

4) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie w danej jednostce zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;

5) osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, za zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;

6) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego;

7) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;

8) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu jednostki do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;

9) sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom oraz małoletnim standardów w celu zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

3. W standardach dla podmiotów prowadzących miejsca zakwaterowania zbiorowego, w tym podmiotów świadczących usługi hotelarskie lub turystyczne, o których mowa w art. 22b ust. 2, w zakresie w jakim jest to uzasadnione charakterem lub rodzajem tego podmiotu, należy określić w szczególności:

1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem podmiotu a małoletnim, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

2) sposób podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego znajdującego się na terenie miejsca zakwaterowania zbiorowego lub korzystającego z usług turystycznych;

3) osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub za zawiadamianie sądu opiekuńczego;

4) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu podmiotu do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;

5) sposób identyfikacji małoletniego przebywającego w tym miejscu i sposób ustalenia charakteru jego relacji z osobą dorosłą, z którą przebywa.

4. W standardach dla jednostek lub podmiotów określonych w art. 22b ust. 1 i 2, w których dochodzi do regularnych kontaktów między małoletnimi lub przeznaczonych na regularny pobyt małoletnich, należy określić także:

1) wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

2) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;

3) procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;

4) sposób ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia go.

5. W celu identyfikacji małoletniego i ustalenia jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w miejscu zakwaterowania zbiorowego, w tym w podmiocie świadczącym usługi hotelarskie lub turystyczne, osoba zatrudniona w tym miejscu zakwaterowania zbiorowego ma prawo zażądać od osoby dorosłej, z którą małoletni przebywa, przedstawienia dowodu osobistego albo przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość małoletniego, a w przypadku jego braku – przedstawienia dokumentu publicznego zawierającego dane i wizerunek dziecka, albo wskazania imienia i nazwiska małoletniego, numeru PESEL małoletniego oraz relacji do małoletniego. Jeżeli pracownik uzna to za konieczne, ma prawo odebrać od osoby dorosłej pisemne oświadczenie, w którym osoba ta wskazuje imię i nazwisko małoletniego, datę urodzenia lub numer PESEL małoletniego oraz relację do małoletniego. Dane osobowe małoletniego oraz sposób ich ustalenia osoba zatrudniona odnotowuje w sposób przyjęty dla rejestracji lub meldunku w danym miejscu zakwaterowania zbiorowego obok danych osoby dorosłej, z którą małoletni przebywa. W przypadku podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego pracownik miejsca zakwaterowania zbiorowego podejmuje interwencję.

6. Standardy sporządza się, o ile jest to uzasadnione rodzajem i charakterem jednostki lub podmiotu, przy udziale rodziców lub opiekunów, a jeżeli jest to możliwe także małoletnich.

7. W standardach uwzględnia się sytuację dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8. Co najmniej raz na 2 lata dokonuje się oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb jednostki lub miejsca zakwaterowania zbiorowego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny dokumentuje się w formie pisemnej.

9. Standardy udostępnia się na stronie internetowej, jeżeli dana jednostka lub miejsce zakwaterowania zbiorowego ją posiada, oraz w lokalu lub miejscu prowadzenia działalności w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nimi. Standardy udostępnia się w wersji pełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich, która zawiera informacje istotne dla nich i jest sporządzona z uwzględnieniem konieczności ich zrozumienia przez osoby małoletnie.”;

6) w art. 22d:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Analiza określonego zdarzenia jest prowadzona niezależnie i odrębnie od postępowania karnego, w którym następuje ustalenie winy i odpowiedzialności za popełnienie czynu zabronionego, o którym mowa w ust. 1.”,

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

„2a. Celem analizy określonego zdarzenia nie jest ustalenie winy i odpowiedzialności osób za popełnienie innego czynu zabronionego niż wskazany w ust. 1, lub przewinienia dyscyplinarnego związanego z okolicznościami analizowanego zdarzenia, ani odpowiedzialności instytucji lub innych organów.”;

7) w art. 22e:

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

„4a. W razie nieobecności przewodniczącego lub po uzyskaniu upoważnienia od przewodniczącego, w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu, czynności przewodniczącego wykonuje jego zastępca, wybierany w taki sam sposób.”,

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Minister Sprawiedliwości, na wniosek przewodniczącego Zespołu do spraw analizy zdarzeń, może powołać w skład grupy ekspertów eksperta z dziedziny wskazanej w ust. 4 lub innej dziedziny, w tym w szczególności wykonującego zawód policjanta, ratownika medycznego, pielęgniarki, położnej, o ile jest to niezbędne do przeprowadzenia analizy określonego zdarzenia. Ekspert wchodzi w skład grupy ekspertów od dnia powołania do dnia przyjęcia raportu z analizy określonego zdarzenia, do przeprowadzenia której został powołany.

8. Ekspertom, o których mowa w ust. 4, 6 i 7, przysługuje wynagrodzenie za pracę związaną z prowadzeniem analizy określonego zdarzenia i przygotowaniem raportu oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi, który jest zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.”,

c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Eksperci, o których mowa w ust. 4, 6 i 7, korzystają ze zwolnień w pracy na potrzeby wykonywania czynności związanych z pracą nad analizą określonego zdarzenia lub z posiedzeniami Zespołu do spraw analizy zdarzeń w wymiarze nie większym niż 1 dzień w miesiącu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”;

8) art. 22i otrzymuje brzmienie:

„Art. 22i. 1. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub właściwy miejscowo prokurator niezwłocznie po ujawnieniu lub uzyskaniu informacji o zdarzeniu, o którym mowa w art. 22d ust. 1, zawiadamia o nim przewodniczącego Zespołu do spraw analizy zdarzeń.

2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o zdarzeniu, o którym mowa w art. 22d ust. 1, mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym przewodniczącego Zespołu do spraw analizy zdarzeń.

3. Decyzję o przeprowadzeniu analizy określonego zdarzenia Zespół do spraw analizy zdarzeń podejmuje, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy lub po zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2.

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub  2, mając na uwadze konieczność sprawnego przekazywania informacji oraz przedstawiania przez organy zgłaszające okoliczności wystarczających do podjęcia przez ekspertów decyzji w przedmiocie przyjęcia sprawy do analizy.”;

9) w art. 22j w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) wojewody w celu ustalenia, czy on kontrolował lub nadzorował jednostkę lub podmiot przeprowadzający czynności w stosunku do małoletniego lub jego rodziny, oraz w celu ustalenia zakresu i wyników prowadzonej kontroli lub nadzoru.”;

10) w art. 22k ust. 1–5 otrzymują brzmienie:

„1. W wysłuchaniu mogą brać udział wyłącznie członkowie grupy ekspertów wyznaczeni przez tę grupę do przeprowadzenia wysłuchania. Jeżeli jest to konieczne dla porozumienia się z osobą wysłuchiwaną, w wysłuchaniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może brać udział tłumacz języka obcego, tłumacz polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) albo specjalista innej metody komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, którą posługuje się osoba wysłuchiwana. Z wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują członkowie grupy ekspertów biorący udział w wysłuchaniu.

2. Każda osoba biorąca udział w wysłuchaniu jest obowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji lub okoliczności ujawnionych podczas wysłuchania.

3. Wezwania w celu wysłuchania dokonuje się telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokonanie wezwania należy udokumentować, dołączając do dokumentacji z analizy określonego zdarzenia notatkę lub potwierdzenie wysłania wiadomości pocztą elektroniczną.

4. Wysłuchanie odbywa się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości albo przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

5. Jeżeli osoba wezwana do siedziby urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości nie może stawić się z powodu choroby lub innej niedającej się usunąć przeszkody, członkowie grupy ekspertów mogą wysłuchać tę osobę także w miejscu jej pobytu.”;

11) w art. 22l w ust. 1 wyrazy „protokoły z wysłuchań” zastępuje się wyrazami „notatki z wysłuchań”;

12) art. 22m otrzymuje brzmienie:

„Art. 22m. 1. Raport z analizy określonego zdarzenia Zespół do spraw analizy zdarzeń przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości w terminie czterech miesięcy od dnia ukończenia analizy określonego zdarzenia. W terminie dwóch miesięcy od dnia ukończenia analizy określonego zdarzenia grupa ekspertów powołana do przeprowadzenia analizy określonego zdarzenia sporządza projekt raportu z analizy określonego zdarzenia i niezwłocznie przedkłada go przewodniczącemu Zespołu do spraw analizy zdarzeń.

2. Raport z analizy określonego zdarzenia zawiera elementy, o których mowa w art. 22d ust. 3, wskazania organizacyjne i systemowe w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, a także, w miarę potrzeby, propozycje wydania lub zmiany określonych aktów normatywnych.

3. Zespół do spraw analizy zdarzeń, w wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu terminie nie krótszym niż 7 dni, może zgłosić uwagi do przedstawionego projektu raportu z analizy określonego zdarzenia. Grupa ekspertów w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag zajmuje stanowisko, w którym uwzględnia każdą ze zgłoszonych uwag bądź odmawia uwzględnienia każdej ze zgłoszonych uwag i przedkłada je wraz z uzasadnieniem przewodniczącemu Zespołu do spraw analizy zdarzeń.

4. W przypadku gdy grupa ekspertów zajmuje stanowisko o nieuwzględnieniu uwag, o których mowa w ust. 3, Zespół do spraw analizy zdarzeń na posiedzeniu podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia stanowiska grupy ekspertów odrębnie do każdej uwagi. Uchwała w tym przedmiocie jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej pięciu stałych ekspertów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu do spraw analizy zdarzeń. Ostateczna treść projektu raportu z analizy określonego zdarzenia uwzględnia uchwałę Zespołu do spraw analizy zdarzeń, o której mowa w zdaniu pierwszym.

5. Zespół do spraw analizy zdarzeń przyjmuje projekt raportu z analizy określonego zdarzenia na posiedzeniu, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej pięciu stałych ekspertów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu do spraw analizy zdarzeń.

6. Przewodniczący Zespołu do spraw analizy zdarzeń doręcza projekt raportu z analizy określonego zdarzenia w zakresie wniosków końcowych oraz zaleceń właściwym organom lub instytucjom, które w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego projektu mogą zgłosić zastrzeżenia.

7. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń zamieszcza się je w raporcie z analizy określonego zdarzenia wraz z wyjaśnieniem grupy ekspertów co do przyczyn ich nieuwzględnienia. Do przyjęcia raportu z analizy określonego zdarzenia stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3–5.

8. Przewodniczący Zespołu do spraw analizy zdarzeń doręcza raport z analizy określonego zdarzenia w zakresie wniosków końcowych oraz zaleceń właściwym organom lub instytucjom. Właściwe organy lub instytucje w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia raportu z analizy określonego zdarzenia informują przewodniczącego Zespołu do spraw analizy zdarzeń o sposobie realizacji zaleceń.

9. Na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości umieszcza się informację o przeprowadzonej analizie określonego zdarzenia, która zawiera zwięzły opis stanu faktycznego analizowanego zdarzenia oraz wnioski końcowe i zalecenia dla właściwych organów lub instytucji, z wyłączeniem danych osobowych małoletniego lub innych osób mających związek ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 22d ust. 1, umożliwiających identyfikację tych osób, miejsce zdarzenia lub siedziby właściwych organów lub instytucji.”;

13) w art. 22n ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Administratorem danych osobowych w zakresie zgłoszenia spraw do podjęcia analizy określonego zdarzenia oraz prowadzonych analiz określonego zdarzenia i sporządzanych raportów z analizy określonego zdarzenia jest Minister Sprawiedliwości.”;

14) w art. 22x:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda oraz marszałek województwa sprawują kontrolę wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21a–21e i art. 22b, w zakresie objętym właściwością rzeczową i miejscową tych organów.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uprawnionym do kontroli wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21a–21e i art. 22b, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, jest także:

1) organ prowadzący jednostkę systemu oświaty, o której mowa w art. 2   
pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad taką jednostką;

2) organ zarządzający lub nadzorujący jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność polegającą na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi;

3) organ nadzorujący podmiot prowadzący miejsce zakwaterowania zbiorowego.”;

15) w art. 22y:

a) w ust. 1 wyrazy „w art. 21 ust. 2” zastępuje się wyrazami „w art. 21a ust. 1”,

b) w ust. 2 wyrazy „w art. 21 ust. 2” zastępuje się wyrazami „w art. 21a ust. 1”;

16) po rozdziale 4e dodaje się rozdział 4f w brzmieniu:

„Rozdział 4f

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

„Art. 22za. 1. Administratorem, o którym mowa w art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[[3]](#footnote-4))) w związku z realizacją obowiązków, o których mowa:

1) w rozdziale 3, jest pracodawca lub inny organizator, o którym mowa w art. 21;

2) w rozdziale 4b, jest jednostka lub podmiot zobowiązany do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, o których mowa w art. 22b.

2. Celem przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej ustawy jest:

1) ochrona małoletnich, przeciwdziałanie ich skrzywdzeniu, w tym przez uzyskanie danych, o których mowa w art. 22c ust. 5, dokumentowanie informacji o zdarzeniach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia małoletniego na potrzeby oceny, czy zachodzi podstawa do podjęcia interwencji, w tym zawiadomienia Policji, sądu, prokuratury lub organu pomocy społecznej;

2) zapobieganie nawiązaniu lub utrzymaniu stosunku pracy oraz dopuszczeniu do innej działalności i jej utrzymaniu polegającej na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi osoby, która:

a) figuruje w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze,

b) została prawomocnie skazana w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie za przestępstwo określone w art. 21d ust. 1,

c) ma obowiązek wynikający z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub przepisu prawa stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności polegających na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające wyraźne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez administratora.

4. Osoby upoważnione do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy zarówno tych danych, jak i sposobów ich zabezpieczania – zarówno w trakcie współpracy z administratorem, jak i po jej zakończeniu.

5. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przechowuje dane osobowe związane z:

1) podejrzeniem krzywdzenia lub krzywdzeniem małoletniego przez okres nie dłuższy niż 1 rok od dnia dokonania zgłoszenia o podejrzeniu krzywdzenia lub krzywdzeniu małoletniego, chyba że zgłoszenie okaże się niezasadne, w takim przypadku dane podlegają niezwłocznemu usunięciu;

2) weryfikacją pracowników, współpracowników lub kandydatów do pracy przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia współpracy lub zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że dłuższy okres przechowywania wynika z przepisów odrębnych.

6. Administrator, o którym mowa w ust. 1, dokonuje przeglądu danych osobowych nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia konieczności ich dalszego przechowywania. Dane osobowe, których dalsze przetwarzanie jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 2, podlegają usunięciu.

7. Administrator, o którym mowa w ust. 1, w zwięzłej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do małoletniego – udziela osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator nie realizuje obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wobec osoby, co do której zachodzi co najmniej podejrzenie krzywdzenia małoletniego.

8. Administrator, o którym mowa w ust. 1, ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw przysługujących jej na mocy art. 15–22 i art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie ogólne przepisy o ochronie danych osobowych.”;

17) w art. 23 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Kto dopuszcza inną osobę do pracy lub do innej działalności polegającej na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi, bez uzyskania informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

3. Kto przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem do działalności polegającej na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi, nie wykonuje obowiązku przedłożenia informacji lub oświadczenia, o których mowa w art. 21b ust. 1, art. 21d ust. 1 i 2, art. 21e ust. 1 i 2, art. 21f lub art. 21g ust. 2,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.”;

18) art. 23a otrzymuje brzmienie:

„Art. 23a. Kto dopuszcza inną osobę do pracy lub do innej działalności polegającej na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub opiece nad nimi, wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, albo wiedząc, że:

1) została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności, z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 192 i art. 193 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 206 i art. 209 Kodeksu karnego, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego,

2) orzeczono wobec niej środek poprawczy na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich w sprawach o czyn karalny odpowiadający przestępstwu, o którym mowa w art. 21d ust. 1,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.”;

19) po art. 23b dodaje się art. 23ba w brzmieniu:

„Art. 23ba. Kto wbrew żądaniu określonemu w art. 22c ust. 5 nie przedstawia dokumentu potwierdzającego tożsamość małoletniego, nie wskazuje imienia i nazwiska małoletniego, jego numeru PESEL oraz relacji do małoletniego lub nie składa pisemnego oświadczenia,

podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 276):

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 9 wyrazy „(Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606),” zastępuje się wyrazami „i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 1802),”;

2) w art. 12 w ust. 1 pkt 5b i 5c oraz w ust. 2 pkt 37–39 po wyrazach „na tle seksualnym” dodaje się wyrazy „i ochronie małoletnich”;

3) w art. 24 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Od uiszczenia opłaty za wydanie z Rejestru informacji o osobie zwolnieni są także:

1) wolontariusze, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, 1761 i 1940),

2) uczniowie lub słuchacze odbywający obowiązkowe praktyki zawodowe w ramach programu nauczania zawodu,

3) studenci odbywający obowiązkowe praktyki zawodowe w ramach studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu

– obowiązani do przedstawienia organizatorowi działalności, o którym mowa w art. 2a pkt 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, informacji o osobie, o której mowa w art. 21d ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Warunkiem zwolnienia od opłaty jest przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie informacji z Rejestru oświadczenia organizatora działalności. Oświadczenie określa w szczególności: dane organizatora, rodzaj działalności prowadzonej przez organizatora, dane osoby dopuszczanej do tej działalności oraz dane o charakterze działalności osoby dopuszczonej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, z późn. zm.[[4]](#footnote-5))) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 120:

a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która nie była skazana w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności, z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 192 i art. 193 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 206 i art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub przepisu prawa stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności polegających na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu, realizacji innych zainteresowań przez małoletnich lub opiece nad nimi, lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

„3b. Osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu, przed jej rozpoczęciem, składa oświadczenie, że:

1) nie była prawomocnie skazana w Rzeczypospolitej Polskiej ani w innym państwie za:

a) umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,

b) przestępstwo przeciwko wolności, z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 192 i art. 193 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

d) przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 206 i art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

e) przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub przepisu prawa stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności polegających na wychowaniu, edukacji, wypoczynku, leczeniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, rozwoju duchowym, uprawianiu sportu, realizacji innych zainteresowań przez małoletnich lub opiece nad nimi, lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

3c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3b, składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 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 złożenie fałszywego oświadczenia.”.

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy ust. 1–2 i 3a–4 stosuje się odpowiednio do młodocianych pracowników odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach odbywania przygotowywania zawodowego. W przypadku młodocianego pracownika umowę z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, zawiera pracodawca, który zatrudnia tego młodocianego.”;

2) w art. 121a ust. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunki określone w art. 120 ust. 3a, która złożyła oświadczenie określone w art. 120 ust. 3b.”.

Art. 4. Do stosunków pracy lub innej działalności rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, których czas trwania w chwili jej wejścia w życie wynosi co najmniej 2 lata, ma zastosowanie przepis art. 21c ustawy zmienianej w art. 1

Art. 5. Do wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w art. 21d ustawy zmienianej w art. 1, złożonych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. Podmioty, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zobowiązane do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, o których mowa w art. 22b ustawy zmienianej w art. 1, mają obowiązek dokonać ich aktualizacji w terminie do dnia 15 sierpnia 2026 r.

Art. 7. Wybór zastępcy przewodniczącego, o którym mowa w art. 22e ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1, odbywa się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 620, 621 i 622. [↑](#footnote-ref-2)
2. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854, 1562, 1635 i 1933 oraz z 2025 r. poz. 619, 620 i 622. [↑](#footnote-ref-3)
3. ) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35. [↑](#footnote-ref-4)
4. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854, 1562, 1635 i 1933 oraz z 2025 r. poz. 619, 620 i 622. [↑](#footnote-ref-5)