Uzasadnienie

 Konieczność zmiany nazwy z „Polski Komitet Paraolimpijski” na „Polski Komitet Paralimpijski”, nazwy „Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski” na „Międzynarodowy Komitet Paralimpijski” oraz określeń „paraolimpijski” na „paralimpijski” jest związana z wymogami oraz standardami międzynarodowymi narzuconymi przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC).

 Podkreślić należy, iż w języku angielskim stosuje się sformułowanie „Paralympic Games”, a nie „Paraolympic Games”. Gdy w roku 1998 r. powstawał Polski Komitet Paraolimpijski, twórcy Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie zastanawiali, co w przyszłości będzie się działo z literą „o”. Brak litery „o” był świadomym procesem przy powstawaniu komitetu paraolimpijskiego, z uwagi na fakt, że Igrzyska Olimpijskie oraz Igrzyska Paralimpijskie posiadają różne maskotki oraz różne logotypy. Podkreślić należy, że np. na Igrzyskach Paralimpijskich zabronione jest używanie kół olimpijskich. Ponadto Igrzyska Olimpijskie oraz Igrzyska Paralimpijskie, pomimo jednego komitetu organizacyjnego, są dwiema oddzielnymi imprezami, które odbywają się w zupełnie innych terminach. Zmiana ta była konieczna, aby sport paralimpijski na całym świecie zyskał jednakową identyfikację oraz aby Polski Komitet Paralimpijski nie został wykluczony z członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim (IPC). Tym samym w użyciu powszechnym są teraz takie wyrażenia jak m.in.: „paralimpijczycy”, „Sport paralimpijski” czy „igrzyska paralimpijskie”.

 Zmiana nazwy na Polski Komitet Paralimpijski została zarejestrowana w dniu 6 lutego 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa nowelizująca wejdzie w życie z 14-dniowym vacatio legis.

 Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

1. Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych 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), w związku z czym nie podlega notyfikacji zgodnie z przedmiotowymi przepisami.
2. Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, o których mowa w § 39 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).
3. Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
4. Projekt nie był poddany konsultacjom społecznym.
5. Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje skutków dla budżetu państwa.