

# Plan działania na rzecz interoperacyjności

Plan działania na rzecz interoperacyjności odnosi się do przyczyn[[1]](#footnote-1) istniejących problemów związanych z interoperacyjnością i ma charakter orientacyjny. Może zostać zaktualizowany, jeżeli zostaną określone i włączone do niego dalsze działania lub jeżeli inne działania zostaną wycofane. Komisja Europejska może w dowolnym momencie zaproponować zmiany, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie, np. ustalenia wynikające z monitorowania działań związanych z interoperacyjnością. Komisja, w porozumieniu z komitetem ISA² lub w stosownych przypadkach z organami zarządzającymi inicjatyw wspierających plan działania na rzecz interoperacyjności, jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w sprawie wszelkich aktualizacji tego wykazu.

| Cele | Działania | Ramy czasowe | Obowiązki |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obszar tematyczny 1: Zapewnienie zarządzania inicjatywami w zakresie interoperacyjności, dzielenia się nimi oraz koordynacji tych inicjatyw** | | | |
| Zarządzanie inicjatywami w zakresie interoperacyjności na poziomie unijnym i krajowym oraz ich koordynowanie. | 1. Wskazanie innych właściwych obszarów polityki i ich struktur zarządzania na poziomie unijnym i krajowym (w tym komitetów sektorowych) oraz nawiązanie współpracy z tymi strukturami. | 2017–2020 | Komisja Europejska (KE),  państwa członkowskie (PC) |
| 1. Określenie i opisanie struktur zarządzania i dobrych praktyk w zakresie koordynacji interoperacyjności. | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Zapewnienie, aby interoperacyjność była brana pod uwagę przy opracowywaniu projektów instrumentów ustawodawczych oraz aby w stosownych przypadkach instrumenty te zawierały stosowne odniesienia. | 2017–2020 | KE, PC |
| Zapewnienie wykonania i monitorowania wdrażania europejskich ram interoperacyjności. | 1. Poszerzenie i utrzymanie Obserwatorium Krajowych Ram Interoperacyjności w celu monitorowania wdrażania europejskich ram interoperacyjności oraz zgodności krajowych strategii / ram interoperacyjności z europejskimi ramami interoperacyjności.   Ponadto monitorowanie i ocena realizacji planu działania na rzecz interoperacyjności. | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Zapewnienie wsparcia i szkolenia *ad hoc* dla administracji publicznych państw członkowskich, aby zagwarantować wdrażanie europejskich ram interoperacyjności na wszystkich poziomach ich administracji krajowej. | 2017–2020 | KE, PC |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar tematyczny 2: Opracowywanie rozwiązań w zakresie interoperacyjności organizacyjnej | | | |
| Zapewnienie i stosowanie odpowiednich czynników umożliwiających interoperacyjność (np. umów w sprawie interoperacyjności) oraz artefaktów (np. modeli procedur działania). | 1. Wyjaśnienie i zaproponowanie sposobów sformalizowania relacji organizacyjnych administracji publicznych w ramach ustanawiania europejskich usług publicznych. Zidentyfikowanie i opracowanie wspólnych modeli procesów w celu opisania procedur działania. Zidentyfikowanie najlepszych praktyk. | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Określenie kluczowych transgranicznych procedur działania obejmujących wymianę informacji administracyjnych (w tym dokumentów) oraz określenie sposobu ich przeprowadzania w poszczególnych państwach członkowskich, a także opracowanie wytycznych dotyczących lepszego dostosowania i uproszczenia tych procedur. | 2017–2020 | KE, PC |
| **Obszar tematyczny 3: Angażowanie zainteresowanych stron i podnoszenie świadomości na temat interoperacyjności** | | | |
| Zachęcanie administracji publicznych do korzystania z istniejących i nowych rozwiązań interoperacyjnych z jednoczesnym stosowaniem zasad, zaleceń i modeli zawartych w europejskich ramach interoperacyjności. Definiowanie i mierzenie głównych korzyści, które można byłoby osiągnąć dzięki stosowaniu zasad, zaleceń i modeli zawartych w europejskich ramach interoperacyjności, oraz informowanie o tych korzyściach. | 1. Opracowanie i zrealizowanie kampanii informacyjnych propagujących znaczenie interoperacyjności i korzyści płynących ze stosowania europejskich ram interoperacyjności. | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Współpraca z krajowymi punktami konsultacyjnymi państw członkowskich odpowiedzialnych za wdrażanie na poziomie krajowym (np. wspieranie tworzenia struktury zarządzania, wdrażanie rozwiązań, zachęcanie do udziału w unijnych projektach pilotażowych). | 2018–2020 | KE, PC |
| 1. Utrzymywanie, ulepszanie i aktywizowanie platformy Joinup w celu lepszego zaangażowania użytkowników i budowania społeczności. | 2017–2020 | KE, PC |
| Kierowanie opracowywaniem i rozwijaniem usług publicznych na podstawie potrzeb użytkowników. | 1. Określenie lub wprowadzenie sposobów angażowania użytkowników w rozwój cyfrowych usług publicznych. | 2018–2020 | KE, PC |
| **Obszar tematyczny 4: Opracowanie, utrzymywanie i promowanie kluczowych czynników umożliwiających interoperacyjność** | | | |
| Zdefiniowanie, rozwijanie, ulepszanie, zapewnienie działania, utrzymywanie i promowanie interoperacyjnych usług, narzędzi, norm i specyfikacji. | 1. Ustanowienie i wdrożenie wspólnych specyfikacji warunków dostępu do rejestrów podstawowych i zarządzania tymi rejestrami.   Rozszerzenie kartografii istniejących rozwiązań na obszar rejestrów podstawowych. | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Wdrożenie i promowanie wspólnych modeli opisywania i katalogowania usług publicznych w całej UE. | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Opracowanie specyfikacji danych i narzędzi służących wspieraniu inicjatyw dotyczących otwartych danych. | 2018–2020 | KE, PC |
| 1. Określenie środków służących zwiększaniu zaufania odnośnie do świadczenia europejskich cyfrowych usług publicznych.   W związku z tym przyspieszenie rozpowszechnienia korzystania z usług eIDAS, w tym tożsamości elektronicznej i podpisu elektronicznego. | 2018–2020 | KE, PC |
| 1. Przeanalizowanie treści informacji administracji publicznych (w tym dokumentów) stosowanych w odniesieniu do kwestii transgranicznych lub międzysektorowych oraz przeanalizowanie istniejących schematów metadanych dotyczących tych informacji. Ustalenie przeszkód we wzajemnym uznawaniu, opracowanie schematów mapowania i wspieranie działań na rzecz harmonizacji. | 2018–2020 | KE, PC |
| 1. Dalsze wspieranie wdrożenia i ulepszania dyrektywy INSPIRE dzięki wykorzystywaniu danych geoprzestrzennych w cyfrowych usługach publicznych. | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Współpraca w ramach inicjatyw Komisji dotyczących przetwarzania w chmurze oraz innych inicjatyw związanych z budowaniem gospodarki opartej na danych w zakresie jednolitego rynku cyfrowego (jeżeli chodzi o usługi administracji), jak również zapewnianie niezbędnych zaleceń i specyfikacji dotyczących interoperacyjności z należytym uwzględnieniem komunikatu „Priorytety w normalizacji ICT na jednolitym rynku cyfrowym” (COM(2016) 176). | 2018–2020 | KE, PC |
| **Obszar tematyczny 5: Opracowanie, utrzymywanie i promowanie instrumentów wspierających interoperacyjność** | | | |
| Zdefiniowanie, rozwijanie, ulepszanie, zapewnienie działania, utrzymywanie i promowanie instrumentów, które wspierają wdrażanie, ocenę i monitorowanie działań związanych z interoperacyjnością. | 1. Opracowanie metody oceny możliwych skutków prawa dla obszaru ICT na poziomie unijnym lub, jeśli to możliwe, na poziomie krajowym; wskazanie przepisów szkodzących interoperacyjności (w tym analizy prawne); przeprowadzenie kontroli cyfrowych proponowanych lub istniejących przepisów i polityki; wspieranie działań ułatwiających przygotowywanie przepisów i zapewnianie ich spójności. | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Opracowanie, utrzymywanie i stosowanie mechanizmów i narzędzi służących do oceny ostatecznego ukształtowania interoperacyjności oraz wynikających z niej kosztów i korzyści. | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Utrzymywanie i promowanie „ram dzielenia się rozwiązaniami IT i ponownego wykorzystywania takich rozwiązań” (w tym otwartego oprogramowania) opracowanych w ramach programu ISA². | 2017–2020 | KE, PC |
| 1. Zapewnienie utrzymywania, ulepszania i promowania europejskiej referencyjnej architektury interoperacyjności (EIRA) oraz europejskiej kartografii interoperacyjności (EIC) jako instrumentów służących ułatwianiu ponownego wykorzystywania istniejących rozwiązań interoperacyjnych w wymiarze krajowym lub transgranicznym. | 2017–2020 | KE, PC |

1. Przyczyny wdrożenia interoperacyjności zostały wymienione w głównym tekście komunikatu. Nie ma jednoznacznej relacji między obszarami tematycznymi a głównymi przyczynami, niemniej jednak wszystkie przyczyny są uwzględnione przez jedno z proponowanych działań lub kombinację działań. [↑](#footnote-ref-1)