Pytania zadane w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/21

1.

Pytanie:

W nawiązaniu do zapisów regulaminu: „Szkolenia w module 2 będą prowadzone co najmniej przez dwie osoby: przez co najmniej jednego trenera i co najmniej jedną osobę z niepełnosprawnościami. Kwalifikacje i doświadczenie trenerów będą zasadniczym elementem projektu, przesądzającym o jego jakości. Prowadzenie szkoleń w module 2 przez osoby z niepełnosprawnościami pozwoli na lepsze zrozumienie barier i przeszkód, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.”

przy założeniu, że np. moduł 2 będzie trwał 8 godzin to, czy zapis zostanie spełniony w sytuacji, kiedy przez 6 godzin moduł 2 będzie prowadził wyłącznie trener + przez kolejne 2 godziny moduł 2 będzie prowadziła wyłącznie osoba z niepełnosprawnościami (liczba godzin zaangażowania osób prowadzących szkolenie 8 godzinne dla 1 grupy wyniosłaby 8 godzin) ?

Czy może intencją Państwa jest, że w przypadku, kiedy moduł 2 będzie trwał 8 godzin to przez całe 8 godzin ma je jednocześnie prowadzić trener i osoba z niepełnosprawnościami (liczba godzin zaangażowania osób prowadzących szkolenie 8 godzinne dla 1 grupy wyniosłaby 16 godzin) ?

Odpowiedź:

Treść kryterium:

Szkolenia z modułu 1 będą prowadzone przez architektów lub inżynierów budownictwa z

uprawnieniami budowlanymi i z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności

budynków i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami w wymiarze minimum 60 godzin

lekcyjnych w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szkolenia z modułu 2 będą prowadzone przez trenerów, którzy zrealizowali co najmniej 10

audytów dostępności architektonicznej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o

dofinansowanie oraz przez osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy

unijnych na lata 2014-2020.

Szkolenia w module 2 będą prowadzone co najmniej przez dwie osoby: przez co najmniej jednego

trenera i co najmniej jedną osobę z niepełnosprawnościami.

Uzasadnienie do kryterium:

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia rzetelnej i prawidłowej realizacji działań projektowych, w tym wysokiej jakości prowadzonych szkoleń, wynikającej z wiedzy oraz doświadczenia zawodowego zaangażowanych trenerów. Kwalifikacje i doświadczenie trenerów będą zasadniczym elementem projektu, przesądzającym o jego jakości. Prowadzenie szkoleń w module 2 przez osoby z niepełnosprawnościami pozwoli na lepsze zrozumienie barier i przeszkód, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Do projektu mogą być angażowane dodatkowe osoby do prowadzenia szkoleń, nawet jeśli nie spełniają ww. wymogów, o ile jest to uzasadnione tematyką szkolenia. W regulaminie konkursu zostaną wskazane szczegółowe informacje dotyczące sposobu liczenia doświadczenia zawodowego, w tym definicja audytu dostępności architektonicznej. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Odpowiedź na pytanie:

Wprowadzenie poprzez kryterium wymogu, by moduł szkolenia nr 2 był prowadzony również przez osobę z niepełnosprawnościami wynika z konieczności zapewnienia wysokiej jakości tych szkoleń poprzez pokazanie uczestnikom, w jakiej sytuacji znajdują się te osoby, jakich trudności doświadczają i jakie rozwiązania pomagają im je przezwyciężać. By ten cel osiągnąć, konieczne jest, by zaangażowanie tej osoby przez beneficjenta miało znaczący a nie incydentalny wymiar czasowy. Jednocześnie kryterium nie wskazuje, że beneficjent jest zobowiązany do tego, by angażować równocześnie dwóch prowadzących: trenera i osobę z niepełnosprawnościami.

2.

Pytanie:

Czy instytucja szkoleniowa jeżeli złoży projekt z partnerem-okręgową izbą architektów spełni warunek kryterium dostępności o którym mowa w punkcie:

* realizuje projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich ?

Odpowiedź:

Treść kryterium:

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem

Urbanistów Polskich. Partner wniesie do projektu zasoby kadrowe i potencjał organizacyjny, które zostaną wykorzystane przynajmniej w procesie rekrutacji do projektu, przygotowaniu programu szkoleń oraz realizacji szkoleń.

Uzasadnienie do kryterium:

Kryterium ma na celu wsparcie procesu rekrutacji przedstawicieli grupy docelowej, zapewnienie

właściwego rozpoznania ich potrzeb oraz wysokiej jakości programu szkoleniowego i realizowanych szkoleń. Potencjał kadrowy rozumiany jest jako zaangażowanie przedstawicieli ww. podmiotów, bez względu na rodzaj umowy. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o

dofinansowanie.

Odpowiedź na pytanie:

Z pytania wnioskujemy, że instytucja szkoleniowa miałaby być liderem projektu, a okręgowa izba architektów – partnerem. W takiej sytuacji warunek wynikający z kryterium dostępu nr 1 jest spełniony. Niemniej należy zweryfikować, czy jednocześnie instytucja szkoleniowa spełnia kryterium merytoryczne nr 1 oceniane w systemie 0-1 odnoszące się do podmiotów, które zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się o dofinansowanie (punkt 4.1 regulaminu).

Jednocześnie, należy podkreślić, że kryterium dostępu nr 1 odnosi się do obowiązkowej realizacji projektu w partnerstwie. Wymienione w nim podmioty mogą być zarówno partnerem wiodącym (tj. liderem projektu) lub jednym z pozostałych partnerów. Za każdym razem jednak konieczna jest weryfikacja zgodności z kryterium merytorycznym nr 1 ocenianym w systemie 0-1 w zakresie listy wnioskodawców dopuszczonych do finansowania zgodnie z SZOOP (o którym mowa też powyżej).

3.

Pytanie:

Czy projekt może być zrealizowany samodzielnie przez podmioty wskazane w kryterium nr 1 tj. Stowarzyszenie Architektów RP lub Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwo Urbanistów Polskich?

Odpowiedz:

Treść kryterium:

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich. Partner wniesie do projektu zasoby kadrowe i potencjał organizacyjny, które zostaną wykorzystane przynajmniej w procesie rekrutacji do projektu, przygotowaniu programu szkoleń oraz realizacji szkoleń.

Uzasadnienie do kryterium:

Kryterium ma na celu wsparcie procesu rekrutacji przedstawicieli grupy docelowej, zapewnienie

właściwego rozpoznania ich potrzeb oraz wysokiej jakości programu szkoleniowego i realizowanych szkoleń. Potencjał kadrowy rozumiany jest jako zaangażowanie przedstawicieli ww. podmiotów, bez względu na rodzaj umowy. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o

dofinansowanie.

Odpowiedz na pytanie:

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1 (dotyczącym realizacji projektu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich) jeden z podmiotów w nim wskazany może być zarówno partnerem wiodącym (tj. liderem projektu) lub jednym z pozostałych partnerów. Jednocześnie z uwagi na konieczność spełnienia szerokich wymogów związanych z merytoryczną oraz logistyczną stroną organizacji szkoleń, kryterium to nakłada obowiązek realizacji projektu w partnerstwie. Dodatkowo, lider projektu musi spełnić ogólne wymogi wynikające z zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) odnośnie podmiotów wskazanych jako uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie oraz pozostałych kryteriów określonych w regulaminie konkursu (punkt 4.1 i 8.2.1 odpowiednio).

4.

Pytanie:

Czy zgodnie z kryterium dostępu nr 1 partner musi łącznie wnieść zasoby kadrowe i potencjał organizacyjny do projektu i czy z WOD musi wynikać jasno, że będą one wykorzystane łącznie w rekrutacji do projektu, przygotowania programu szkoleń oraz realizacji szkoleń?

Odpowiedź:

Treść kryterium:

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich. Partner wniesie do projektu zasoby kadrowe i potencjał organizacyjny, które zostaną wykorzystane przynajmniej w procesie rekrutacji do projektu, przygotowaniu programu szkoleń oraz realizacji szkoleń.

Uzasadnienie do kryterium:

Kryterium ma na celu wsparcie procesu rekrutacji przedstawicieli grupy docelowej, zapewnienie właściwego rozpoznania ich potrzeb oraz wysokiej jakości programu szkoleniowego i realizowanych szkoleń. Potencjał kadrowy rozumiany jest jako zaangażowanie przedstawicieli ww. podmiotów, bez względu na rodzaj umowy. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Odpowiedz na pytanie:

Celem kryterium jest zagwarantowanie w projekcie udziału partnera, który będzie aktywnie uczestniczył co najmniej w procesie rekrutacyjnym, przygotowaniu programu szkoleń i ich realizacji. Z tego względu partner musi wnieść zarówno zasoby kadrowe, jak i potencjał organizacyjny do projektu, a z treści złożonego WOD ma jasno wynikać, że powyższe zasoby będą zarówno wykorzystywane w rekrutacji do projektu, przygotowaniu programu oraz realizacji szkoleń.

5.

Pytanie:

Czy wszyscy wymienieni w regulaminie odbiorcy szkoleń mają być proporcjonalnie przeszkoleni?

Odpowiedź:

Treść kryterium:

Projekt zakłada przeszkolenie co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. W uzasadnionym przypadku, na etapie realizacji projektu, IOK może wyrazić zgodę na zmianę liczby osób w projekcie.

Informacja z regulaminu:

Do tak zdefiniowanej grupy odbiorców zaliczają się m.in.: architekci - w tym architekci wnętrz i krajobrazu, inżynierowie budownictwa, urbaniści, pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym. Istotne jest jednak, że uczestnikiem szkoleń może być wyłącznie osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów II stopnia.

W związku z tym, że grupa docelowa jest określona szeroko i może obejmować osoby o różnym doświadczeniu i zakresie zadań, wnioskodawca powinien uwzględnić tę różnorodność i przygotować szkolenia „szyte na miarę” poszczególnych grup odbiorców. Na etapie realizacji projektu Beneficjent powinien także uwzględnić, że pracownicy administracji publicznej brali udział w szkoleniach dotyczących tej tematyki organizowanych w odrębnym projekcie PO WER. IOK udostępni materiały szkoleniowe w celu zapewnienia, że treści

szkoleń nie powielają się.

Uzasadnienie do kryterium:

Realizacja projektu ma zapewnić podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego wśród m.in. następujących odbiorców szkoleń: architektów - w tym architektów wnętrz i krajobrazu, inżynierów budownictwa, urbanistów, pracowników administracji publicznej zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym. Realizacja projektu ma przyczynić się do realizacji celów rządowego Programu Dostępność Plus oraz wskaźników określonych dla PO WER w zakresie dostępności. Uczestnikiem szkoleń może być osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów II stopnia.

Odpowiedź na pytanie:

Podział osób planowanych do przeszkolenia powinien wynikać z charakterystyki grupy docelowej oraz uzasadnienia jej doboru w kontekście celów projektu przedstawionych we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że pracownicy administracji publicznej brali udział w szkoleniach dotyczących tej tematyki organizowanych w odrębnym projekcie PO WER.

6.

Pytanie:

Czy zatrudniona osoba z niepełnoprawnościami wskazana w kryterium premiującym nr 1 może być osobą zatrudnioną przez partnera z kryterium premiującego partnerstwo z organizacją działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami (kryterium premiujące nr 2)? Czy osoba z niepełnosprawnościami ma być zatrudniona przez cały okres projektu oraz czy to może być jeden z trenerów?

Odpowiedź:

Treść kryterium (kryterium premiujące nr 1):

Do realizacji zadań w projekcie zostanie zatrudniona w wymiarze pół etatu co najmniej jedna osoba z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Uzasadnienie do kryterium premiującego nr 1:

Zatrudniona w projekcie osoba z niepełnosprawnościami powinna wykonywać zadania merytoryczne finansowane z kosztów bezpośrednich projektu. Kryterium ma na celu premiowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Odpowiedź na pytanie:

Zatrudniona na minimum pół etatu osoba z niepełnosprawnościami wskazana w kryterium premiującym nr 1 powinna wykonywać zadania merytoryczne wskazane w projekcie, finansowane z kosztów bezpośrednich. Osoba ta może być zatrudniona/oddelegowana do projektu przez jednego z partnerów projektów (również przez wskazaną w kryterium premiującym nr 2 organizację działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami a jej zaangażowanie w projekcie ma wynikać z realizowanych w nim działań (w tym kontekście może to być również trener szkoleń).

7.

Pytanie:

Czy można zaangażować w ramach kosztów bezpośrednich osobę która miałaby rolę koordynacyjną, logistyczną i pomocniczą w organizacji szkoleń? Osoba ta aktywnie uczestniczyłaby w organizacji szkoleń, pomagała trenerom w trakcie ich realizacji.

Odpowiedź na pytanie:.

Zgodnie z „Materiałem informacyjnym dotyczącym kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” jeśli zadania tej osoby dotyczą wyłącznie obsługi szkolenia mającej charakter czynności administracyjnych, polegającej m.in. na: wyszukaniu wykładowców, uzgodnieniu terminów, szkoleń z wykładowcami i uczestnikami projektu, przygotowaniu materiałów szkoleniowych, ustaleniu list uczestników szkoleń, przekazaniu informacji uczestnikom projektu na temat przebiegu szkolenia (termin, miejsce, warunki sali szkoleniowej, wyżywienie, itp.), wówczas koszt jej wynagrodzenia należy do kosztów pośrednich.

Natomiast gdy z uwagi na zakres projektu szkoleniowego niezbędne jest prowadzenie monitoringu szkoleń w miejscu ich realizacji – koszty związane z tego rodzaju monitoringiem mogą stanowić koszty bezpośrednie. Przyjęcie takiego rozwiązania będzie w szczególności zasadne, gdy podczas szkolenia niezbędna jest obecność osoby opiekującej się uczestnikami szkolenia (np. ze względu na konieczność zapewnienia opieki uczestnikom szkolenia wynikającej z potrzeb danej grupy docelowej, ze względu na znaczną liczbę uczestników szkolenia czy znaczną odległość miejsca szkolenia od miejsca zamieszkania uczestników projektu). Przykładowy zakres zadań osoby monitorującej przebieg szkolenia w miejscu jego realizacji:

• opieka nad uczestnikami w podróży na miejsce szkolenia;

• monitoring zapewnienia uczestnikom noclegów, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, prawidłowego oznakowania miejsca szkolenia;

• uczestnictwo w szkoleniu;

• nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem szkolenia przez trenera.

Wówczas kwalifikowalne jest wynagrodzenie opiekuna szkolenia za czas monitoringu szkolenia, a nie np. cały jego etat.

Potrzeba zaangażowania takiej osoby oraz jej zaangażowanie czasowe ma wynikać z zapisów WOD. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wszystkie szkolenia z modułu I (dotyczące projektowania uniwersalnego i dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami) oraz większość szkoleń z modułu II (dotyczących symulowania i doświadczania niepełnosprawności) będzie realizowana w trybie zdalnym – jedynie min. 1000 osób ma być przeszkolona w trybie stacjonarnym z modułu II. W przypadku grupy docelowej również będziemy mieć w ograniczonym zakresie do czynienia z osobami o szczególnych potrzebach. W związku z powyższym w przypadku ogłoszonego konkursu większość przesłanek co do zakresu szkolenia i grupy docelowej wskazana w materiale informacyjnym, która uzasadniałaby tego typu koszty, nie występuje.

8.

Pytanie:

Czy możliwe jest złożenie wniosku na kwotę wyższą niż przewidziana alokacja (5 mln PLN)?

Odpowiedź:

Zapisy z regulaminu:

Planowana alokacja wynosi 5 000 000 zł. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwiększona.

Odpowiedz na pytanie:

Zaproponowany w WOD budżet może przekraczać 5 mln PLN, jeśli zawiera racjonalnie zaplanowane koszty, wynikające z konieczności realizacji celów projektu.

W uzasadnionych przypadkach, na mocy art. 46.1 pkt 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), właściwa instytucja rozstrzygająca konkurs może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisem ustawowym ostateczna decyzja w tym zakresie należy do IOK.

9.

Pytanie:

Jak szczegółowe powinny być założenia programu szkoleń?

Odpowiedź:

Treść kryterium:

Szkolenia będą realizowane w oparciu o program szkoleń. Program szkoleń będzie uwzględniał zróżnicowane potrzeby uczestników wsparcia. IOK zatwierdza program szkoleń. Program szkoleń jest przygotowany przez co najmniej jednego architekta z uprawnieniami budowalnymi oraz co najmniej jednego inżyniera budownictwa z uprawnieniami , każdy z nich ma co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, liczone na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w projektowaniu przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz

przez co najmniej jedną osobę mającą doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 10 audytów dostępności architektonicznej.

Uzasadnienie do kryterium:

We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić: zarys programu szkoleniowego, opis w jaki sposób przygotowany zostanie program szkoleń, w tym materiały szkoleniowe, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkoleń musi prezentować perspektywę usprawnień w zakresie różnych rodzajów niepełnosprawności (nie tylko ruchowej) oraz różnych rodzajów ograniczeń w mobilności (nie tylko wynikających z niepełnosprawności). Program szkoleniowy może być modyfikowany w trakcie realizacji projektu, w celu jego dostosowania do oczekiwań uczestników szkoleń.

Odpowiedź na pytanie

We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić zarys programu szkoleniowego uwzględniającego zróżnicowane potrzeby i możliwości poszczególnych grup docelowych. Program szkoleń musi prezentować perspektywę usprawnień w zakresie różnych rodzajów niepełnosprawności (nie tylko ruchowej) oraz różnych rodzajów ograniczeń w mobilności (nie tylko wynikających z niepełnosprawności).

Program szkolenia ma być zgodny z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i* *niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości* *szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, publikacją pn. *„Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami”* oraz innymi dokumentami wskazanymi w załączniku nr 10 regulaminie konkursu.

10.

Pytanie:

Czy możliwym jest zrealizowanie w ramach kosztów bezpośrednich zadania „Opracowanie programu szkoleniowego wraz z jego aktualizacjami”? Program bowiem będzie wymagał dostawania do kolejnych grup szkoleniowych, co jasno wynika z *Zakłada się, że program może być modyfikowany w trakcie realizacji projektu, w celu jego dostosowania do oczekiwań uczestników szkoleń”* str. 21 Regulaminu.

Odpowiedz:

Kryterium dostępu nr 5:

Szkolenia będą realizowane w oparciu o program szkoleń. Program szkoleń będzie uwzględniał zróżnicowane potrzeby uczestników wsparcia. IOK zatwierdza program szkoleń.

Program szkoleń jest przygotowany przez co najmniej jednego architekta z uprawnieniami budowalnymi oraz co najmniej jednego inżyniera budownictwa z uprawnieniami, każdy z nich ma co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, liczone na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w projektowaniu przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz przez co najmniej jedną osobę mającą doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 10 audytów

dostępności architektonicznej.

Odpowiedz na pytanie:

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5 wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać informacje o programie szkoleń, który uwzględnia zróżnicowane potrzeby uczestników wsparcia. Program szkoleń powinien być przygotowany przez co najmniej jednego architekta i inżyniera budownictwa, posiadających określone w regulaminie uprawnienia i doświadczenia zawodowe. Może być on modyfikowany w trakcie realizacji projektu, w celu jego dostosowania do oczekiwań uczestników szkoleń. W związku z powyższym koszty dotyczące opracowania programu szkoleniowego wraz z jego aktualizacjami, wynikające z opisu zadań realizowanych w projekcie, mogą być finansowane w ramach kosztów bezpośrednich.

11.

Pytanie:

Czy możliwe jest zrealizowanie w ramach kosztów bezpośrednich zadania „Opracowanie programu multimedialnego”? Realizator ma bowiem obowiązek, zgodnie z Regulaminem: na podstawie materiałów szkoleniowych opracować multimedialny przewodnik i opublikować go na swojej stronie internetowej. Jest o także wskaźnik produktu.

Odpowiedz:

Kryterium dostępu nr 4:

Szkolenia zostaną zrealizowane z uwzględnieniem następujących wymagań:

Moduł 1:

− tematyka dotycząca projektowania uniwersalnego i dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

− program modułu obejmuje w szczególności: pracę na studium przypadku, graficzną prezentację rozwiązań architektonicznych, w tym dobrych praktyk z Polski i zagranicy, informacje nt. korzyści

dla inwestora z projektowania uniwersalnego, w tym korzyści ekonomicznych

− program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i* *niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z* *niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i* *mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, publikacją pn. *„Standardy dostępności budynków dla osób z* *niepełnosprawnościami”* oraz innymi dokumentami wskazanymi w

regulaminie konkursu

− szkolenia prowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z aktywnym udziałem uczestników w trakcie szkolenia

− szkolenia uwzględniają możliwość zwrócenia się po zakończonym szkoleniu z pytaniem dotyczącym problematyki szkolenia do osoby lub osób prowadzących szkolenie.

Moduł 2:

− tematyka dotycząca symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,

− program szkolenia zawiera komponent dotyczący skutecznej komunikacji z inwestorami w temacie potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami oraz komunikacji z osobami z różnymi niepełnosprawnościami,

− szkolenia realizowane zdalnie oraz stacjonarnie, przy czym stacjonarnie należy przeszkolić co najmniej 1 000 osób.

Łącznie szkolenia w module 1 i 2 będą obejmować co najmniej 16 godzin lekcyjnych. Beneficjent ma prawo rozszerzyć zakres tematyczny i godzinowy szkoleń.

Na podstawie materiałów szkoleniowych powstanie multimedialny przewodnik, który Beneficjent jest zobowiązany opublikować na swojej stronie internetowej.

W uzasadnionym przypadku, na etapie realizacji projektu, IOK może wyrazić zgodę na zmianę liczby osób lub formy szkolenia lub rezygnację ze szkoleń.

Odpowiedz na pytanie:

Na podstawie materiałów szkoleniowych ma powstać multimedialny przewodnik, który Beneficjent będzie zobowiązany opublikować na swojej stronie internetowej. Temu zadaniu przypisany jest również wskaźnik produktu, który musi być zrealizowany do czasu zakończenia projektu. Forma i sposób opracowania programu multimedialnego powinny być opisane we wniosku o dofinansowanie – mogą im być przypisane koszty bezpośrednie związane z realizacją tego zadania.

12.

Pytanie:

Czy możliwe jest zaliczenie kosztów rekrutacji lub ich części do kosztów bezpośrednich?

Odpowiedz:

Ta kategoria kosztów stanowi, w większości przypadków, koszty pośrednie, których wysokość jest określona proporcjonalnie do stosownej stawki ryczałtowej. Zgodnie z *Materiałem informacyjnym dotyczącym kosztów pośrednich projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój* (pytanie nr 49)[[1]](#footnote-1), zadania dotyczące wyłącznie obsługi procesu rekrutacji niewymagające aktywnych działań rekrutacyjnych mają charakter czynności administracyjnej i w konsekwencji powinny być finansowane w ramach kosztów pośrednich (np. zadania w zakresie zamieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych, wyszukiwania uczestników projektu, informowania uczestników projektu, prowadzenia spotkań informacyjnych). Materiał ten wprowadza jednocześnie zamknięty katalog przypadków, w których możliwe jest sfinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich działań w zakresie tzw. aktywnej rekrutacji. Niemniej w opinii IZ POWER, co do zasady, nie dotyczy on przypadków tego konkursu.

13.

Pytanie:

Zgodnie z kryterium premiującym nr 1: *Do realizacji zadań w projekcie zostanie zatrudniona w wymiarze pół etatu co najmniej jedna osoba z niepełnosprawnością. Zatrudniona w projekcie osoba z niepełnosprawnościami powinna wykonywać zadania merytoryczne finansowane z kosztów bezpośrednich projektu* (Regulamin Projektu str. 48). Czy to oznacza, że można osobę taką zatrudnić w ramach realizacji programu multimedialnego lub opracowania programu szkoleń? Zatrudnienie trenera na etacie byłyby nieefektywny kosztowo, a do tego niezwykle ciężko byłoby zatrudnić taką osobę- znakomita większość dobrych trenerów prowadzi bowiem własne działalności gospodarcze

Odpowiedz:

Kryterium premiujące nr 1:

Do realizacji zadań w projekcie zostanie zatrudniona w wymiarze pół etatu co najmniej jedna osoba z

niepełnosprawnością w rozumieniu *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady*

*równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*

Uzasadnienie do kryterium premiującego nr 1:

Zatrudniona w projekcie osoba z niepełnosprawnościami powinna wykonywać zadania merytoryczne finansowane z kosztów bezpośrednich projektu. Kryterium ma na celu premiowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

UWAGA! Z wniosku o dofinansowanie musi jednoznacznie wynikać, że warunek określony w tym kryterium będzie spełniony. W przeciwnym przypadku punkty premiujące nie zostaną przyznane.

Odpowiedz na pytanie:

Aby spełnić to kryterium konieczne jest zatrudnienie osoby wykonującej zadania finansowane w ramach kosztów bezpośrednich, czyli również osoba przygotowująca program multimedialny lub program szkoleń spełnia ten warunek. Niemniej zgodnie z kryterium osoba ta musi być jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze pół etatu.

14.

Pytanie:

Czy szkolenia z modułu 2, które mają dla minimum 1000 osób być przeprowadzone stacjonarnie, mogą w części być przeprowadzone zdalnie?

Odpowiedz:

Kryterium dostępu nr 4:

Szkolenia zostaną zrealizowane z uwzględnieniem następujących wymagań:

Moduł 1:

− tematyka dotycząca projektowania uniwersalnego i dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

− program modułu obejmuje w szczególności: pracę na studium przypadku, graficzną prezentację rozwiązań architektonicznych, w tym dobrych praktyk z Polski i zagranicy, informacje nt. korzyści

dla inwestora z projektowania uniwersalnego, w tym korzyści ekonomicznych

− program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i* *niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z* *niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i* *mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, publikacją pn. *„Standardy dostępności budynków dla osób z* *niepełnosprawnościami”* oraz innymi dokumentami wskazanymi w

regulaminie konkursu

− szkolenia prowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z aktywnym udziałem uczestników w trakcie szkolenia

− szkolenia uwzględniają możliwość zwrócenia się po zakończonym szkoleniu z pytaniem dotyczącym problematyki szkolenia do osoby lub osób prowadzących szkolenie.

Moduł 2:

− tematyka dotycząca symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,

− program szkolenia zawiera komponent dotyczący skutecznej komunikacji z inwestorami w temacie potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami oraz komunikacji z osobami z różnymi niepełnosprawnościami,

− szkolenia realizowane zdalnie oraz stacjonarnie, przy czym stacjonarnie należy przeszkolić co najmniej 1 000 osób.

Łącznie szkolenia w module 1 i 2 będą obejmować co najmniej 16 godzin lekcyjnych. Beneficjent ma prawo rozszerzyć zakres tematyczny i godzinowy szkoleń.

Na podstawie materiałów szkoleniowych powstanie multimedialny przewodnik, który Beneficjent jest zobowiązany opublikować na swojej stronie internetowej.

W uzasadnionym przypadku, na etapie realizacji projektu, IOK może wyrazić zgodę na zmianę liczby osób lub formy szkolenia lub rezygnację ze szkoleń.

Odpowiedz na pytanie:

Poprzez stacjonarne przeprowadzenie szkoleń rozumiane jest przeprowadzenie całego modułu II w trybie stacjonarnym.

15.

Pytanie:

Czy oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie mogą być przekazywane elektronicznie?

Odpowiedz na pytanie:

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (pkt.. 8.2.2) warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest: spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę lub podmiot do udziału w projekcie.

Ponadto, zgodnie z ww. Wytycznymi w przypadku, gdy uzasadnia to zakres wsparcia udzielanego uczestnikom projektu, dopuszcza się potwierdzanie spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie oraz złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 5 (RODO), także w innych niż papierowa formach, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznej. W takim przypadku należy:

a) ustanowić procedury pozwalające na weryfikację wiarygodności danych przekazanych w tych formach,

b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,

c) zapewnić uprawnionym organom kontroli wgląd w przechowywane dane i umożliwić weryfikację prawdziwości zebranych danych.

Sposób potwierdzania kwalifikowalności uczestników powinien wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Materiale informacyjnym dotyczącym kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

<https://www.power.gov.pl/media/49809/kwalifikowalnosc_uczestnikow_projektu_POWER_podrecznik.pdf>

16.

Pytanie:

Proszę o informację, czy w przypadku objęcia wsparciem (szkoleniem) osób prowadzących działalność gospodarczą wystąpi pomoc publiczna/pomoc *de minimis*?

Odpowiedz:

Do zadań wnioskodawcy należy analiza czy występuje pomoc publiczna/de minimis w kontekście planowanego wsparcia dla dedykowanej grupy docelowej w ramach szkoleń. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej/de minimis należy podjąć stosowne kroki dotyczące notyfikacji tej pomocy. Pomocnymi dokumentami w analizie mogą być::

* Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

(<https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-przystosowania-przedsiebiorcow-i-pracownikow-do-zmian-na-lata-2014-2020/>)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001073/O/D20151073.pdf>)

wraz z jego nowelizacją z 16 kwietnia 2021 r. (<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000702/O/D20210702.pdf>)

17.

Pytanie:

W związku z kryterium dostępu w brzmieniu:

*Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich. Partner wniesie do projektu zasoby kadrowe i potencjał organizacyjny, które zostaną wykorzystane przynajmniej w procesie rekrutacji do projektu, przygotowaniu programu szkoleń oraz realizacji szkoleń.*

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących *Stowarzyszenia Architektów RP.*

1) Stowarzyszenie Architektów RP mamy rozumieć jako Stowarzyszenie Architektów Polskich?  funkcjonuje tradycyjny skrót SARP, ale już w pełnym brzmieniu mówi się o Stowarzyszeniu Architektów Polskich, i to jest ogólnie obowiązująca nazwa

2) SARP posiada główną siedzibę w Warszawie oraz 22 oddziały - łącznie 23 podmioty stosujące nazwę "Stowarzyszenie Architektów Polskich" (zweryfikowane w wyszukiwarce KRS). Mają one osobne NIP-y i osobne wpisy do KRS. Czy złożenie wniosku w partnerstwie z oddziałem/oddziałami SARP (np. ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań) również spełnia kryterium dostępu w brzmieniu jw. czyli *Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP.*

Odpowiedz:

Treść kryterium:

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich. Partner wniesie do projektu zasoby kadrowe i potencjał organizacyjny, które zostaną wykorzystane przynajmniej w procesie rekrutacji do projektu, przygotowaniu programu szkoleń oraz realizacji szkoleń.

Uzasadnienie do kryterium:

Kryterium ma na celu wsparcie procesu rekrutacji przedstawicieli grupy docelowej, zapewnienie

właściwego rozpoznania ich potrzeb oraz wysokiej jakości programu szkoleniowego i realizowanych szkoleń. Potencjał kadrowy rozumiany jest jako zaangażowanie przedstawicieli ww. podmiotów, bez względu na rodzaj umowy. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o

dofinansowanie.

Odpowiedź na pytanie:

Stowarzyszenie Architektów RP należy rozumieć jako Stowarzyszenie Architektów Polskich (to ten sam podmiot), w 1952 r. Stowarzyszenie Architektów RP zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Architektów Polskich, zachowując tradycyjny skrót SARP, jednocześnie nazwa Stowarzyszenie Architektów RP funkcjonuje nadal w oficjalnym obiegu. W kryterium nie wymieniono oddziałów SARP, w związku z powyższym, w przypadku złożenia wniosku w partnerstwie z oddziałem/oddziałami SARP nie spełnione będzie powyższe kryterium dostępu.

Dodatkowo, w przypadku kryterium premiującego nr 3:

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów

Rzeczypospolitej Polskiej lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich. Partner wniesie do projektu zasoby kadrowe i potencjał organizacyjny, które zostaną wykorzystane co najmniej w procesie rekrutacji do projektu, przygotowania programu szkoleń oraz realizacji szkoleń.

Dodatkowe 5 pkt. może zostać przyznane jedynie w przypadku złożenia wniosku przez Stowarzyszenie Architektów RP (Stowarzyszenie Architektów Polskich), ponieważ w tym kryterium premiowane są podmioty o dużym potencjale kadrowym i organizacyjnym, niezbędnym do efektywnego zrealizowania zaplanowanych szkoleń.

18.

Pytanie:

Proszę o informację, czy w ramach modułu 2 szkoleniami stacjonarnymi można objąć wszystkich uczestników projektu?

Odpowiedz:

Kryterium dostępu nr 4:

Szkolenia zostaną zrealizowane z uwzględnieniem następujących wymagań:

Moduł 1:

− tematyka dotycząca projektowania uniwersalnego i dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

− program modułu obejmuje w szczególności: pracę na studium przypadku, graficzną prezentację rozwiązań architektonicznych, w tym dobrych praktyk z Polski i zagranicy, informacje nt. korzyści

dla inwestora z projektowania uniwersalnego, w tym korzyści ekonomicznych

− program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i* *niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z* *niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i* *mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, publikacją pn. *„Standardy dostępności budynków dla osób z* *niepełnosprawnościami”* oraz innymi dokumentami wskazanymi w

regulaminie konkursu

− szkolenia prowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z aktywnym udziałem uczestników w trakcie szkolenia

− szkolenia uwzględniają możliwość zwrócenia się po zakończonym szkoleniu z pytaniem dotyczącym problematyki szkolenia do osoby lub osób prowadzących szkolenie.

Moduł 2:

− tematyka dotycząca symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,

− program szkolenia zawiera komponent dotyczący skutecznej komunikacji z inwestorami w temacie potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami oraz komunikacji z osobami z różnymi niepełnosprawnościami,

− szkolenia realizowane zdalnie oraz stacjonarnie, przy czym stacjonarnie należy przeszkolić co najmniej 1 000 osób.

Łącznie szkolenia w module 1 i 2 będą obejmować co najmniej 16 godzin lekcyjnych. Beneficjent ma prawo rozszerzyć zakres tematyczny i godzinowy szkoleń.

Na podstawie materiałów szkoleniowych powstanie multimedialny przewodnik, który Beneficjent jest zobowiązany opublikować na swojej stronie internetowej.

W uzasadnionym przypadku, na etapie realizacji projektu, IOK może wyrazić zgodę na zmianę liczby osób lub formy szkolenia lub rezygnację ze szkoleń.

Odpowiedz na pytanie:

W kryterium mowa jest o przeszkoleniu stacjonarnie co najmniej 1000 osób, ale szkolenia stacjonarne mogą obejmować więcej niż 1000 osób – również pełną pulę osób dedykowanych do przeszkolenia (tj. min. 3 500 osób). Wnioskodawca powinien jednak przeanalizować, czy zwiększenie minimalnej liczby osób nie spowoduje problemów w rekrutacji i faktycznej możliwości uczestnictwa przedstawicieli wszystkich grup docelowych.

19.  
Pytanie:

Kryterium dostępu nr 1 mówi m.in. o tym, że Partner/Partnerzy (wymienieni w opisie kryterium) wniosą do projektu zasoby kadrowe i potencjał organizacyjny, które zostaną wykorzystane przynajmniej w procesie rekrutacji do projektu, przygotowaniu programu szkoleń oraz realizacji szkoleń? Partnerzy są podmiotami posiadającym oddziały w każdym województwie. Oddziały te będą również zaangażowane do przeprowadzenia promocji, procesu rekrutacji oraz realizacji szkoleń. W kilku miastach wojewódzkich Partnerzy dysponują własnymi salami, które mogliby udostępnić do realizacji szkoleń w trybie stacjonarnym. Czy zatem w kontekście wymaganego potencjału Partnerów można rozliczyć wykorzystanie sal, które są w posiadaniu Partnerów, notą obciążeniową i wskazać ten fakt we wniosku o dofinansowanie projektu?

Odpowiedz:

W ramach dofinansowania projektu nie można finansować kosztu wynajmu sali, którymi dysponuje Partner/Lider projektu. Z dofinansowania projektu można pokryć wydatki na utrzymanie tych sal szkoleniowych. Koszt wykorzystania własnych sal szkoleniowych może stanowić wkład własny niepieniężny, ale nie w ramach dofinansowania projektu.

1. <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/material-informacyjny-dotyczacy-kosztow-posrednich-projektu-programu-wiedza-edukacja-rozwoj/> [↑](#footnote-ref-1)