

Białystok, 04.10.2024

**Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr FEPD.08.04-IZ.00-001/24
 (usługi opiekuńcze i asystenckie)**

1. **Pytanie: Czy w kontekście zapisu „Zgodnie z zapisami Programu FEdP 2021-2027 działania przewidziane w ramach niniejszego naboru mogą być realizowane przez otwarty katalog beneficjentów, tj. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, podmioty prowadzące placówki całodobowe, podmioty świadczące usługi w społeczności lokalnej, partnerstwa publiczno-społeczne” (znajdującego się na str. 9-10 w Regulaminie), Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie może być przedsiębiorstwo, niebędące przedsiębiorstwem społecznym?**

**Odpowiedź:** Regulamin nie wyklucza możliwości, aby Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie było przedsiębiorstwo niebędące przedsiębiorstwem społecznym. Niemniej jednak, zgodnie z kryterium merytorycznym Potencjał społeczny, ocenie podlega doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) w obszarze tematycznym wsparcia, na rzecz grupy docelowej, a także na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

1. **Pytanie: Czy w ramach projektu Wnioskodawca może zaplanować wsparcie w postaci Klubu Seniora, w ramach którego oferowane będą usługi opiekuńcze oraz dodatkowe usługi aktwizacyjno-integracyjne?**

**Odpowiedź:** Finansowanie działań w istniejących Klubach Seniora może zostać sfinansowane w projekcie, wyłącznie w postaci świadczenia usług opiekuńczych. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem

1. **Pytanie: Czy obligatoryjne wskaźniki kluczowe rezultatu i produktu, które zostały wymienione w Regulaminie (na str. 30-32), muszą przyjąć wartość większą od „0”? Czy wystarczy, że Wnioskodawca wybierze wskaźnik, przyjmie dla niego wartość „0” oraz zadeklaruje monitorowanie na etapie realizacji projektu? Np. Wnioskodawca może zaplanować w projekcie tylko usługi świadczone w formie niestacjonarnej (w miejscu zamieszkania), więc nie będzie go dotyczyć wskaźnik „Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej”, bo ten dotyczy tylko stacjonarnych form wsparcia. Jeśli ww. obligatoryjność wskaźników polega na tym, że wskaźnik musi zostać wykazany i mieć wartość większą od „0”, to oznacza to dla Wnioskodawcy, że musi zaplanować w projekcie wsparcie w formie niestacjonarnej, stacjonarnej, dla opiekunów faktycznych oraz zarówno dla osób fizycznych, jak i dla podmiotów.**

**Odpowiedź:** Wskaźniki  kluczowe, należy wybrać o ile przewidziano daną grupę docelową i/lub daną formę wsparcia w projekcie. Wskaźniki te (tylko jeśli zostaną wybrane) wymagają obligatoryjnie określenia wartości docelowej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Jeśli Wnioskodawca nie zakłada nowo utworzonych dzięki wsparciu EFS+ miejsc stacjonarnego świadczenia usług społecznych lub zdrowotnych w społeczności lokalnej, wówczas nie wybiera wskaźnika „ Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej”.

1. **Pytanie: Czy kryteria projektu narzucają limit liczby wniosków na 1 podmiot?**

**Odpowiedź:** W ramach naboru nie ma ograniczenia dotyczącego liczby wniosków, które może złożyć Wnioskodawca. Należy jednak pamiętać o kryterium formalnym: Wnioskodawca posiada odpowiedni (adekwatny) potencjał finansowy do realizacji projektu. Definicja kryterium brzmi: „Łączny obrót za wybrany przez Wnioskodawcę /Partnera wiodącego zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, spośród trzech ostatnich lat jest równy lub wyższy od 75% sumy średnich rocznych wydatków wszystkich projektów danego Wnioskodawcy ocenianych w ramach naboru, pomniejszonych o koszt bonów szkoleniowych/stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (o ile takie koszty występują w projekcie). W przypadku złożenia w odpowiedzi na nabór więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie przez jednego Wnioskodawcę/Partnera wiodącego, Instytucja Organizująca Nabór negatywnie ocenia wszystkie projekty tego Wnioskodawcy, w związku z niespełnieniem kryterium ogólnego formalnego, w przypadku gdy: łączny obrót za jeden rok wybrany przez wnioskodawcę z trzech ostatnich zatwierdzonych lat obrotowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (jeśli dotyczy), lub zamkniętych i zatwierdzonych lat kalendarzowych, jest niższy od 75% sumy średnich rocznych wydatków wszystkich projektów ocenianych w danym naborze. (…)”

1. **Pytanie: Czy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych należy świadczyć zarówno usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, jak i element specjalistyczny w postaci np. usług fizjoterapii w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? Czy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych do uznania zadania jako kwalifikowalne wystarczy tylko element specjalistyczny, czyli np. usług fizjoterapii w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane: osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, a także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Należy pamiętać, że usługi muszą być dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. W związku z powyższym w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych nie ma konieczności świadczenia zarówno usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, jak i elementu specjalistycznego łącznie.

1. **Pytanie: W nawiązaniu do powyższego pytania czy dozwolone jest zaplanowanie dwóch zadań, w ramach których świadczone będą:
a. w zadaniu numer jeden usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
b. w zadaniu numer dwa specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w postaci wyłącznie elementu specjalistycznego, np. usług fizjoterapii w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?**

**Odpowiedź:** W ramach realizacji projektu możliwe jest zaplanowanie dwóch zadań, w ramach których oddzielnie świadczone będą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w postaci wyłącznie elementu specjalistycznego.

1. **Pytanie: Czy w sytuacji, w której Wnioskodawcą jest Gmina/Powiat, a Partnerem Fundacja, we wniosku o dofinansowanie należy podać obroty Fundacji, w celu spełnienia kryterium formalnego nr 6? Czy zapis, że ww. „kryterium nie ma zastosowania do projektów, w których Wnioskodawcą/Partnerem Wiodącym jest jednostka sektora finansów publicznych” oznacza, że w przypadku, w którym w projekcie partnerskim, Wnioskodawcą jest Gmina/Powiat, a Partnerem Fundacja, nie ma potrzeby wskazywania we wniosku obrotów dla żadnego z podmiotów występujących w partnerstwie?**

**Odpowiedź:** W definicji kryterium pn. Wnioskodawca posiada odpowiedni (adekwatny) potencjał finansowy do realizacji projektu znajduje się zapis, że „powyższe kryterium nie ma zastosowania do projektów, w których Wnioskodawcą /Partnerem wiodącym jest jednostka sektora finansów publicznych”. Oznacza to, że w trakcie oceny projekt złożony przez np. gminę lub powiat nie jest oceniany pod kątem zapisów kryterium dotyczącego potencjału finansowego, zatem nie ma potrzeby umieszczania we wniosku danych dotyczących obrotów żadnego z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa.

1. **Pytanie:** **Czy kryterium premiujące nr 1 jest spełnione tylko wtedy, gdy projekt w całości będzie realizowany na obszarze gmin nie objętych wcześniej projektem „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Czy w przypadku realizacji projektu na obszarze kilku gmin, do spełnienia ww. kryterium wystarczy, że jedna gmina nie będzie wcześniej objęta ww. projektem?**

**Odpowiedź:** Projekt spełnia kryterium premiujące nr 1, w wyniku czego otrzymuje premię punktową wynoszącą 15 pkt w przypadku, gdy będzie realizowany wyłącznie na terenach gmin nie objętych projektem pt.: „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Oznacza to, że wsparcie nie jest skierowane do grup docelowych, tj. osób fizycznych zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze żadnej gminy objętej projektem pt.: „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

1. **Pytanie: W kryterium premiującym nr 4 mowa o Standardzie usługi: Asystencja Osobista Osoby z Niepełnosprawnością. Natomiast gr. docelową w projekcie powinny być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ze wzg. na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność. Czy ww. kryterium zostanie spełnione, że dla ww. grupy docelowej zaplanowane zostanie wsparcie w postaci usług asystenckich realizowanych zgodnie z ww. Standardem? Czy w związku z tym, że w nazwie standardu pojawiają się osoby z niepełnosprawnością, to w celu spełnienia ww. kryterium, usługi asystenckie powinny być realizowane dla osób z niepełnosprawnością, zg. z ww. Standardem?**

**Odpowiedź:** Projekt spełnia kryterium premiujące nr 4, w wyniku czego otrzymuje premię punktową wynoszącą 5 pkt w przypadku, gdy wsparcie udzielane dla osób z niepełnosprawnością w ramach usług asystenckich będzie realizowane w oparciu o przejęty Standard usługi: Asystencja Osobista Osoby z Niepełnosprawnością, opracowany w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Informacje o projekcie: www.wlaczeniespoleczne.pl; numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19).

1. **Pytanie: Zgodnie z Regulaminem, projektu musi spełniać kryterium formalne nr 9, wg którego: „Projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego. Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji gdy z opisu grupy docelowej będzie wynikało, że uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego (…)”. Z kolei, żeby spełnić kryterium premiujące nr 3: „Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarach strategicznej interwencji województwa podlaskiego”.
Czy w przypadku, gdy Gmina X jest gminą zagrożoną trwałą marginalizacją wg Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, to czy zapis, że gr. docelową będą os. zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar Gminy X w woj. podlaskim (będącą obszarem strategicznej interwencji, zg. z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego) pozwoli spełnić zarówno kryterium formalne nr 9, jak i kryterium premiujące nr 3?
Nasze wątpliwości wynikają z faktu, iż zg. z kryterium formalnym nr muszą zamieszkiwać/uczyć się lub pracować na obszarze woj. podlaskiego, z kolei w kryterium premiującym mowa tylko o zamieszkiwaniu na obszarze strategicznej interwencji.**

**Odpowiedź:** Kryterium formalne nr 9 oraz kryterium premiujące nr 3 zostaną jednocześnie uznane za spełnione w sytuacji, gdy z opisu grupy docelowej będzie wynikało, że uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze gminy będącej obszarem strategicznej interwencji województwa podlaskiego (zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego).

1. **Pytanie: Czy w ramach konkursu FEPD. 08.04-IZ.00-001/24 przygotowując wniosek w ramach typu Nr 2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami możemy zaplanować realizację tylko usług asystenckich, zakup technologii wspierających, np. teleopieki, systemów przywoławczych, szkolenia dla kadry czy także możemy zaplanować zajęcia rozwijające aktywność społeczną, edukacyjną i zawodową dla osób z niepełnosprawnościami, np. warsztaty kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, wyjścia do kina.**

**Odpowiedź:** Istnieje możliwość wykorzystania w projekcie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi.
Zajęcia rozwijające aktywność społeczną, edukacyjną i zawodową dla osób z niepełnosprawnościami nie są przedmiotem niniejszego naboru.

1. **Pytanie: Zwracam się z pytaniem odnośnie potencjału finansowego Wnioskodawcy. Czy warunek ten dotyczy także Partnera projektu? Jeżeli Wnioskodawca spełnia warunek dotyczący kwoty 75% wydatków projektu w roku, opisany w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, czy Partner także musi spełniać ten sam warunek?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z systematyką kryteriów wyboru projektu ocenie podlega wyłącznie potencjał finansowy Wnioskodawcy.

1. **Pytanie: Na dzień 31 grudnia 2023 roku 13 osób miało wydane decyzje o skierowaniu do DDP. Zakres usług zgodnie z decyzją obejmował:
"1. zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu.
2. umożliwienie udziału w warsztatach- aktywizacja w fizycznej, intelektualnej i społecznej, warsztaty kulinarne,
3. wsparcie psychologa,
4. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
5. posiłek"
Dodać należy, iż DDP w X został utworzony w ramach projetu realizowanego z dotacji UMWP i w ramach trwałosci musi funkcjonować 5 lat i założona ilość miejsc to 20 (uczęszczało 13).
Planuje się w ramach projektu zwiekszyć liczbę miejsc do 21 osób.
Czy w ramach obecnie ogłoszonego konkursu dofinansowane zostanie utrzymanie wszystkich miejsc w DDP?
Jesli dotychczas by "posiłek" czy dofinansowane zostanie pełne całodniowe wyżywienie?
Chcielibyśmy w ramach projektu zapenić transport osób spoza miejscowości X, czy to będzie mogło był dofinansowane?
Czy moża w projekt włączyć usługi fizjoterapeuty dla wszystkich uczestników (również tych dotychczasowych)?
Wsparcie psychologa- dotychczas doraźne, kilka razy w ciągu roku, czy można zatrudnic w ramach projektu, by podopieczni mieli stałą możliwość dostępu.
Pielęgniarka?- czy mozna zatrudnic dla wszystkich uczestników?**

**Odpowiedź:** Ogłoszony nabór obejmuje rozwój usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formach stacjonarnych poprzez tworzenie miejsc, tj. w ramach projektu jedynie nowy uczestnik może otrzymać pełen zakres wsparcia.
W przypadku pozostałych osób może zostać przyznana jedynie dodatkowa usługa (opiekuńcza, specjalistyczna opiekuńcza lub asystencka), którą nie jest objęta dana osoba w tym np. spotkania z psychologiem, warsztaty, usługi fizjoterapeuty, pielęgniarka. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że finansowanie usług zdrowotnych (fizjoterapeuta, pielęgniarka) jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym.
Wsparcie towarzyszące typu transport i wyżywienie możliwe jest do realizacji jedynie jako element uzupełniający do usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) i/lub asystenckich świadczonych w ramach projektu.

Panadto zasadność dofinansowania kolejnych miejsc budzi wątpliwości w kontekście przedstawinonje sytuacji, w której na 20 miejsc uczęszczało tylko 13 osób.

1. **Pytanie:** **Chcemy świadczyć usługi asystenckie w oparciu o Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, w związku z czym planujemy przeprowadzenie w projekcie niezbędnych szkoleń dla asystentów i dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja posiada pomieszczenia do realizacji szkoleń, które znajdują się w odległości niecałych 40 km od obszaru realizacji projektu, jednakże znajdują się w sąsiednim województwie.
Chcielibyśmy zaplanować koszt użyczenia pomieszczeń zgodnie z obowiązującym w Fundacji cennikiem i przestawić, go jako wkład własny, czy możliwe jest zaplanowanie tych szkoleń na terenie sąsiedniego województwa, gdzie Fundacja posiada infrastrukturę?
Biuro projektu będzie się znajdować w województwie podlaskim, ale tam nie mamy możliwości realizacji szkoleń.**

**Odpowiedź:** IZ co do zasady rekomenduje organizowanie działań w ramach projektu na terenie realizacji projektu, tj. województwa podlaskiego, jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestników, osób biorących udział w szkoleniu. Fakt organizacji szkoleń na terenie innego województwa np. mazowieckiego będzie przedmiotem analizy na etapie oceny projekt, w opraciu o założenia projektu uzasadnienie i koszty przedstawione przez Wnioskodawcę.

**15. Pytanie: Kryterium pkt. 4. Projekt zakłada, iż wsparcie dla usług opiekuńczych lub asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektuwg definicji tego kryterium Obowiązek zwiększania liczby osób objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez beneficjenta w związku z tym zapisem proszę o wyjaśnienie czy kwalifikowalne będą koszty w projekcie min. np.:
- całodniowe wyżywienie
- personel sprawujący usługi opiekuńczo społeczne
- transport uczestników z miejsca zamieszkania do DDP i z powrotem
- pielęgniarka
- fizjoterapeuta
- psycholog
- trenerzy warsztatów aktywizujących i usprawniających
dla wszystkich zaplanowanych uczestników projektu tj. 26 os. w sytuacji przedstawionej poniżej.
W strukturach organizacyjnych OPS w X funkcjonuje Dzienny dom Pomocy. Na dzień 31 grudnia 2023 r. formą wsparcia objętych było 25 uczestników. Planujemy zwiększenie liczby uczestników do 26 – ciu i rozwój wsparcia.
Dzienny Dom Pomocy powstał w ramach projektu z poprzedniej perpektywy finansowej. Projekt trwał do 31 stycznia 2022 r. Do 31 stycznia 2024 r. utrzymano zakładane rezultaty projektu. Od 1 lutego 2024 r. do dzisiaj DDP funkcjonuje w ramach finansowania Gminy.**

**Odpowiedź:** Ogłoszony nabór obejmuje rozwój usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formach stacjonarnych poprzez tworzenie miejsc, tj. w ramach projektu jedynie nowy uczestnik może otrzymać pełen zakres wsparcia. W przypadku pozostałych osób może zostać przyznana jedynie dodatkowa usługa (opiekuńcza, specjalistyczna opiekuńcza lub asystencka), którą nie jest objęta dana osoba w tym np. spotkania z psychologiem, warsztaty aktywizujące i usprawniające, fizjoterapeuta, pielęgniarka. Jenocześnie należy mieć na uwadze, że finansowanie usług zdrowotnych (fizjoterapeuta, pielęgniarka) jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym.
Wsparcie towarzyszące typu transport i wyżywienie możliwe jest do realizacji jedynie jako element uzupełniający do usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) i/lub asystenckich świadczonych w ramach projektu.

1. **Pytanie: SZCZEGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryterium pkt. 5. Wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:
a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez Beneficjenta oraz
b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie .
Powyższe nie dotyczy kontynuacji wsparcia realizowanego ze środków EFS+.
Czy zapis dotyczący kontynuacji wsparcia realizowanego ze środków EFS+ można odnieść i przyjąć za spełniony biorąc pod uwagę dane z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu tj Gmina Xw roku 2023 realizowała projekt finansowany z EFS który zakończył się 31.07.2023 r do dnia dzisiejszego DDP funkcjonuje w ramach środków własnych celem utrzymania trwałości projektu.**

**Odpowiedź:** Finansowanie placówki, która była i jest utrzymywana ze środków własnych gminy nie jest możliwe z uwagi na niespełnienie kryterium szczególnego nr 5 tj. wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:
a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz
b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie. W ramach naboru możliwe jest tworzenie jedynie nowych miejsc.

1. **Pytanie: Planuję w ramach projektu zatrudnić 3 osoby realizujące min. zadania z ustawy o pomocy społecznej. Czy jako wkład własny finansowy mogę uznać dodatki motywacyjne dla tych pracowników. Nadmienię, że zgodnie z Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", OPS będzie miał obowiązek wypłaty tych dodatków.**

**Odpowiedź:** W ramach projektu kwalifikowalne mogą być jedynie wynagrodzenia osób, które wykonują zadania bezpośrednio związane z realizowanym projektem. Dopuszcza się możliwość finansowania części wynagrodzenia – zgodnie z proporcją wymiaru zaangażowania do projektu. W celu uznania kwalifikowalności dodatku motywacyjnego, muszą zostać spełnione wszystkie warunki określone w Uchwale nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny może być rozliczony w ramach projektu jako wkład własny (przy zachowaniu powyższych warunków) za okres faktycznie wykonywanej pracy w ramach projektu i proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, na który jest zawarta umowa o pracę w ramach projektu (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).
Należy mieć na uwadze, że w przypadku długotrwałej nieobecności – np. osób przebywających na urlopach rodzicielskich, wychowawczych czy długotrwałych zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni - dodatku nie wypłaca się za okres nieobecności, co może uniemożliwić wniesienie wkładu własnego w wymaganej wysokości w zaplanowanej formie.

1. **Pytanie: Chcielibyśmy złożyć wniosek na usługi asystencji i złożyć deklaracje, że asystencja będzie realizowana w oparciu o „Standard usługi: Asystencja Osobista Osoby z Niepełnosprawnością.”
Zgodnie z zapisem załącznika nr 8 do Regulaminu: „Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli usługi asystenckie będą realizowane zgodnie ze standardem: „Standard usługi: Asystencja Osobista Osoby z Niepełnosprawnością” opracowanym w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Informacje o projekcie: www.wlaczeniespoleczne.pl; numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19).”
Przeanalizowaliśmy zapisy Standardów i widzimy trudność w zastosowaniu ich 1:1 w projekcie.
Standardy zakładają występowanie Budżetu Osobistego którym dysponuje osoba z niepełnosprawnościami, to ona wybiera, zatrudnia i opłaca Asystenta.
Chcielibyśmy, aby osoby z niepełnosprawnością wybierały Asystenta, decydowały o godzinach pracy, jednakże ze względu na konieczność prawidłowego zarządzania kosztami, rozliczania dotacji chcielibyśmy ominąć ten jeden element Standardów.
Czy możemy to zrobić i dalej deklarować zgodność ze standardami?
Czy widzą Państwo konieczność a zarazem możliwość rozliczania w ramach dotacji budżetu osobistego który musielibyśmy dawać osobą z niepełnosprawnościami by same decydowały i opłacały Asystentów?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem załącznika nr 8 do Regulaminu: „Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli usługi asystenckie będą realizowane zgodnie ze standardem: „Standard usługi: Asystencja Osobista Osoby z Niepełnosprawnością” opracowanym w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Działania założone w projekcie dotyczące usługi asystenckiej muszą być dostosowane do zapisów ww. dokumentu.
Dopuszcza się jednak możliwość, aby przepływy finansowe, czyli zatrudnienie i opłacenie wynagrodzenia asystenta ponoszone były przez Wnioskodawcę. Takie rozwiązanie uzasadnione jest zasadami dotyczącymi rozliczenia projektu dofinansowanego z EFS+.