# **Pytania i odpowiedzi – konkurs nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-374/19**

1. Czy przed złożeniem wniosku PCPR musi nawiązać współpracę (nie jako partner projektu) z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej? Czy potwierdzeniem nawiązania współpracy jest podpisanie np. oświadczenia? Czy zamiast współpracy z OWES można nawiązać współpracę z miejscowym PUP?

Odpowiedź:

Przed złożeniem wniosku nie muszą Państwo nawiązywać współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Na etapie aplikowania o dofinansowanie muszą Państwo zobowiązać się do zawiązania współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, który funkcjonuje na obszarze realizacji projektu w zakresie tworzenia miejsc pracy w PES, poprzez zawarcie takiej deklaracji w treści wniosku. Faktyczne nawiązanie współpracy musi nastąpić w trakcie realizacji projektu.

Przez współpracę należy rozumieć wymianę informacji pomiędzy Państwem a OWES nt. działań podejmowanych w projekcie (przekazanie informacji w zakresie opisu projektu, grupy docelowej, głównych działań, okresu jego trwania, planowanym okresie rekrutacji uczestników). OWES powinien
w odpowiedzi przedstawić zakres swoich działań, w tym ofertę, z której potencjalnie mogliby skorzystać uczestnicy projektu. Potwierdzeniem nawiązania współpracy może być korespondencja w formie tradycyjnej lub elektronicznej, porozumienie o współpracy lub inny dokument potwierdzający wywiązanie się przez Państwa z tego obowiązku.

Współpraca z PUP nie może zastąpić współpracy z OWES, są to działania niezależnie. Jeśli planujecie Państwo w projekcie udział osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w PUP), to są Państwo zobowiązani do poinformowania właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy o projekcie i formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.

1. Czy na czas realizacji projektu ma wpływ długość akredytacji dla OWES?

Odpowiedź:

Nie. Planujecie Państwo okres realizacji projektu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. W przypadku wygaśnięcia akredytacji OWES w Państwa subregionie przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji Państwa projektu konieczny będzie kontakt z opiekunem projektu – zgłoszenie problemu i pozyskanie informacji na temat sposobu spełnienia kryterium. Wiele będzie zależało od tego, czy Komitet Akredytacyjny będzie przeprowadzał kolejne akredytacje OWES i w jakich terminach oraz czy dotychczasowe OWES będą ubiegać się o ponowną akredytację lub przedłużenie już posiadanych akredytacji.

Zalecamy, aby realizacja projektu kończyła się najpóźniej w II kwartale 2023 r.

1. Czy rodziny zastępcze i kandydaci na rodziny zastępcze mogą stanowić grupę docelową projektu czy są traktowane jako otoczenie?

Odpowiedź:

Grupą docelową są:

* osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;
* otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaliczane są m. in. **osoby przebywające w pieczy zastępczej** (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub **opuszczające pieczę zastępczą** oraz **rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych**, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast pozostali członkowie rodzin zastępczych (np. rodzice/opiekunowie, dzieci biologiczne rodziców zastępczych, pozostali domownicy) i rodzice biologiczni mogą wystąpić w projekcie jako otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile jest to niezbędne do wsparcia „głównego” uczestnika projektu.

1. Czy grupą docelową w projekcie mogą być tylko osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą?

Odpowiedź:

W przypadku projektów ośrodków pomocy społecznej tak – pod warunkiem, że zostanie u nich zdiagnozowana potrzeba działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej lub przynajmniej aktywizacji społecznej.

W przypadku projektów powiatowych centrów pomocy rodzinie wymagany jest określony odsetek osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z kryterium dostępu nr 2. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby były to osoby z niepełnosprawnościami przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające tę pieczę – powinno to jednak jednoznacznie wynikać z treści wniosku o dofinansowanie.

1. Czy gdy grupa docelowa projektu PCPR to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  tj. osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny zastępcze i kandydaci na rodziny zastępcze wśród których mogą być osoby niepełnosprawne to PCPR musi spełnić minimalny poziom wymagany w kryterium dostępu nr 2?

Odpowiedź:

Tak, muszą spełnić Państwo kryterium dostępu nr 2, które weryfikowane jest na etapie oceny formalnej. W przypadku niespełnienia tego kryterium Państwa projekt zostanie odrzucony.

Odsetek osób z niepełnosprawnościami obliczany jest w odniesieniu do uczestników projektu z wyłączeniem osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Czy projekt może przewidywać wsparcie w ramach usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym? Jeżeli tak, to czy jest konieczność nawiązywania współpracy z miejscowym PUP?

Odpowiedź:

Tak, projekt może przewidywać wsparcie w ramach usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Projekt nie musi przewidywać wsparcia w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, jeśli wynika to ze ścieżki wsparcia stworzonej indywidualnie dla każdego uczestnika i odpowiadającej na jego potrzeby. Należy pamiętać, że wsparcie w ramach projektu powinno mieć charakter kompleksowy, nieograniczający dostępu do różnych typów usług aktywnej integracji. Brak usług aktywizacji zawodowej powinien zatem wynikać z przedstawionej przez Państwo we wniosku o dofinansowanie diagnozy potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników oraz uzasadnienia realizacji projektu.

Niemniej jednak, jeśli planujecie Państwo w projekcie udział osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w PUP), będziecie Państwo zobowiązani do poinformowania właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy o projekcie i formach wsparcia oferowanych w ramach projektu. Taka informacja musi być przekazana na etapie realizacji projektu, natomiast we wniosku o dofinansowanie musicie Państwo zawrzeć deklarację, że taka informacja zostanie przez Państwa przekazana do PUP.

1. Czy w projekcie przewidzianym do realizacji na okres 2,5 roku w grupie docelowej mogą być osoby powracające do projektu (osoby korzystające ze wsparcia w jednej z edycji projektu)?

Odpowiedź:

Osoba, która przerwała udział w projekcie może powrócić do projektu. W takiej sytuacji, w chwili powrotu do projektu ponownie bada się, czy osoba ta spełnia warunki kwalifikowalności w projekcie. Taka osoba nie jest jednak liczona jako kolejny uczestnik projektu.

W przypadku, gdy uczestnik zakończył udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niego ścieżką co do zasady nie powinien powrócić do projektu.

Możliwa jest natomiast sytuacja, gdy do projektu jako uczestnik projektu przystąpi osoba, która uczestniczyła już w innym projekcie (np. w poprzednich latach), a która nadal wymaga wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

1. Czy kryterium premiujące nr 1 tj. kryterium efektywności wsparcia (zał. nr 9 str. 59) musi być spełnione w zakresie efektywności zatrudnieniowej?

Odpowiedź:

Nie, spełnienie kryteriów premiujących nie jest obowiązkowe. W przypadku, gdy nie zdecydują się Państwo na realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%, nie otrzymają Państwo za ten wskaźnik dodatkowych punktów. Nie wpływa to na możliwość otrzymania dodatkowych punktów premiujących za pozostałe wskaźniki wymienione w kryterium – jeśli zostaną zaplanowane co najmniej na poziomie określonym w kryterium.

1. Czy PUP należy informować o projekcie przed złożeniem wniosku?

Odpowiedź:

Nie, obowiązek poinformowania PUP o projekcie dotyczy sytuacji, gdy uczestnikami w projekcie są osoby bezrobotne. Będzie więc powstawał w momencie zrekrutowania do projektu bezrobotnego uczestnika projektu, a więc w trakcie jego realizacji. Natomiast we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć deklarację, że taka informacja zostanie do PUP przekazana – o ile projekt zakłada możliwość udzielenia wsparcia osobom bezrobotnym.

1. Czy zatrudniony w ramach projektu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi współpracować tylko z uczestnikami projektu czy może mieć pod opieką inne rodziny zastępcze (niezwiązane z projektem)?

Odpowiedź:

Zatrudniony w ramach projektu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej może mieć pod opieką rodziny zastępcze spoza projektu – wówczas w ramach projektu kwalifikowana może być tylko część wynagrodzenia koordynatora proporcjonalnie do nakładu pracy na rzecz uczestników projektu. Jeśli natomiast chcecie Państwo sfinansować zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej w całości ze środków projektu, wówczas może on wykonywać pracę wyłącznie na rzecz projektu. Równocześnie zakres zadań powierzonych pracownikowi w projekcie musi być proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia.

1. Czy stworzenie własnego programu szkolenia dla rodzin zastępczych można traktować jako zadanie projektowe w ramach usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym? Czy koszty poniesione na to zadanie będą zakwalifikowane w ramach budżetu projektu?

Odpowiedź:

Nie, dokumentacja konkursowa nie przewiduje takiego instrumentu w ramach usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym.

1. Jaki jest minimalny wiek uczestników projektu biorąc pod uwagę dzieci i młodzież przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą?

Odpowiedź:

W przypadku osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających tę pieczę nie ma dolnej granicy wieku dla uczestników projektu – pod warunkiem, że zostanie u nich zdiagnozowana potrzeba działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej lub przynajmniej aktywizacji społecznej.

1. Czy pracownicy PCPR i domu dziecka (kadra współpracująca i pracująca z uczestnikami projektu) mogą korzystać ze wsparcia przewidzianego w projekcie np. jako wsparcie grupy docelowej czy mogą być również uczestnikami projektu?

 Odpowiedź:

Nie, wsparcie w ramach konkursu skoncentrowane jest na bezpośrednim wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a nie instytucji ich kadr.

Uczestnikami projektu mogą być tylko:

* osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;
* otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Przez otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumiemy osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie (poprzez objęcie usługami aktywnej integracji społeczno-zawodowej) jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Chodzi tu przede wszystkim o osoby współwykluczone albo osoby stanowiące bezpośrednią lub pośrednią przyczynę wykluczenia danego uczestnika (np. sprawcy przemocy w rodzinie, uzależnieni członkowie gospodarstwa domowego, niezaradni wychowawczo rodzice lub opiekunowie). Zatem o możliwości/konieczności objęcia wsparciem danej osoby z otoczenia uczestnika oraz zakresie wsparcia będzie decydowała indywidualna diagnoza potrzeb danego uczestnika, a nie potrzeby systemu opieki. W uzasadnionych przypadkach do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły zostać zaliczone m. in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

1. Czy w projekcie można zaplanować wyłącznie działania z aktywizacji społecznej?

Odpowiedź:

Tak, jest to możliwe. Projekt nie musi przewidywać wsparcia w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, jeśli wynika to ze ścieżki wsparcia stworzonej indywidualnie dla każdego uczestnika i odpowiadającej na jego potrzeby. Należy pamiętać, że wsparcie w ramach projektu powinno mieć charakter kompleksowy, nieograniczający dostępu do różnych typów usług aktywnej integracji. Brak usług aktywizacji zawodowej powinien zatem wynikać z przedstawionej przez Państwo we wniosku o dofinansowanie diagnozy potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników oraz uzasadnienia realizacji projektu.

1. Czy cała grupa docelowa musi zostać objęta wsparciem dotyczącym aktywizacji zawodowej?

Odpowiedź:

Nie. Wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości danego uczestnika. Jeśli na podstawie diagnozy sytuacji problemowej stwierdzicie Państwo, że część lub całość potencjalnych uczestników nie wymaga działań z zakresu aktywizacji zawodowej lub nie jest na nią gotowa i wymaga najpierw wsparcia o innym charakterze, to można zaplanować usługi aktywizacji o charakterze zawodowym tylko dla części grupy docelowej lub nie planować ich wcale. Powinno to wynikać z danych ilościowych lub jakościowych przedstawionych w uzasadnieniu realizacji projektu oraz z potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników.

1. Czy dopuszczalne w konkursie jest finansowanie bonów na przygotowanie do rozmowy o pracę lub rozpoczęcia pracy, tj. fryzjer, kosmetyczka, bon na zakup stosownych ubrań?

Odpowiedź:

Nie, dokumentacja konkursowa nie przewiduje takiego instrumentu w ramach usług aktywnej integracji. Nie są finansowane żadne bierne formy pomocy. Natomiast jest możliwe skorzystanie z poradnictwa w zakresie poprawy wizerunku w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych. Trening ma na celu wyposażenie uczestnika/uczestniczki w wiedzę i  umiejętności niezbędne do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym (jak  dbać o siebie, jak się ubrać na różne okazje, itp.). Możliwe jest wówczas zakupienie materiałów i wyposażenia indywidualnego, niezbędnego do przeprowadzenia zajęć - np. przybory do mycia, czesania i golenia w ramach treningu higieny osobistej.

1. Czy zatrudnienie wspierane i wspomagane stanowią pomoc de minimis?

Odpowiedź:

Nie. Pomoc de minimis w tym konkursie może wystąpić w przypadku subsydiowanego zatrudnienie i refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

1. Czy w ramach projektu można zaplanować koszyk kursów dla uczestników bez konkretnego wskazania rodzaju szkoleń, przy założeniu odpowiedniej stawki na jednego uczestnika? Decyzja o rodzaju szkolenia zostałaby podjęta wspólnie z uczestnikiem i zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji.

Odpowiedź:

Tak, jest to możliwe. Należy wówczas na podstawie przykładowych szkoleń zaplanować uśrednioną stawkę na szkolenie i przedstawić we wniosku o dofinansowanie metodologię wyliczenia takiej stawki. Dobór szkoleń do takiego wyliczenia może wynikać np. z Państwa doświadczenia w realizacji innych projektów lub z diagnozy potrzeb i oczekiwań uczestników.

1. Czy w ramach projektu, w celu aktywizacji społecznej można finansować organizację spotkań integracyjnych dla uczestników wraz z ich rodzinami?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że będą one obejmować edukację społeczną i obywatelską oraz z uzasadnienia tej formy wsparcia będzie wynikało, że udział otoczenia jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Czy osoby pracujące mogą być uczestnikami projektu? Jeśli tak, jakie muszą spełnić warunki?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli spełniają definicję osoby ubogiej pracującej lub spełniają inną przesłankę zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Osoba uboga pracująca – osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

1. Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Odpowiedź:

Przesunięcia pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn w trakcie realizacji projektu są możliwe. Co do zasady liczba zrekrutowanych kobiet i mężczyzn powinna być zgodna z diagnozą sytuacji problemowej ze względu na płeć opisaną we wniosku o dofinansowanie, ale nie musi być idealnie równa z liczba kobiet i mężczyzn, które Państwo zaplanowaliście w poszczególnych wskaźnikach. Natomiast w uzasadnionych przypadkach (np. zmiana proporcji kobiet i mężczyzn wśród potencjalnych uczestników, ustąpienie/złagodzenie zjawisk dyskryminujących płeć wcześniej uznaną za będącą w gorszym położeniu) możliwe jest również zrekrutowanie liczby kobiet i mężczyzn znacząco różnej od pierwotnych założeń.

1. Czy w ramach projektu Gminy X wsparciem mogą zostać objęte osoby pochodzące (zamieszkałe) z terenu innej Gminy Y?

Odpowiedź:

Możliwość objęcia wsparciem uczestnika z gminy innej niż wnioskodawca jest możliwa w dwóch przypadkach:

* na mocy ustawy o pomocy społecznej dana osoba jest/może być klientem OPS z Gminy X (Wnioskodawcy) – np. przebywa w placówce całodobowego pobytu na terenie Gminy X, mieszka w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie Gminy X, chociaż jest zameldowana w innej gminie (Gminie Y) (np. studiuje, uczy się w szkole z internatem, pracuje),
* Gmina Y jest partnerem w projekcie i OPS z tej gminy współrealizuje projekt.
1. Czy Partnerem w projekcie może być przedsiębiorstwo – instytucja rynku pracy?

Odpowiedź:

Partnerem w projekcie może być przedsiębiorstwo – o ile zostało wybrane zgodnie zapisami Załącznika nr 9 – Kryteria wyboru projektów (zwłaszcza kryterium nr 1 Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie). Regulamin konkursu nie ogranicza rodzajów podmiotów, które mogą być partnerami w projekcie. Przy realizacji projektu z udziałem Partnera musicie Państwo spełnić wymagania określone w Rozdziale II Regulaminu konkursu – Podrozdział 6 „Wymagania w zakresie realizacji projektu partnerskiego”.

1. Czy jest wskazany limit kosztów przypadający na jednego uczestnika projektu?

Odpowiedź:

Nie ma odgórnie ustalonego limitu wydatków na jednego uczestnika.

W załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu - Minimalny standard usług i katalog stawek - widnieje zapis:
„Z usług aktywnej integracji mogą korzystać również osoby zaliczone do najbliższego otoczenia osób wykluczonych społecznie, o ile mieszczą się w limicie wydatków na uczestnika projektu (przy czym wydatki na wsparcie otoczenia osób wykluczonych nie mogą przekroczyć 50% limitu wydatków na uczestnika projektu), a działania wobec uczestnika projektu (korzystanie z usług aktywnej integracji) zostaną prawidłowo zaplanowane i zapisane we wniosku o dofinansowanie”.

Należy go rozumieć w taki sposób, że jeśli na danego uczestnika projektu zostanie wydatkowana określona kwota (limit wynikający z przewidzianej dla niego ścieżki wsparcia i kosztów poszczególnych instrumentów), to na wsparcie osób uczestniczących w projekcie jako otoczenie tego uczestnika nie można wydać więcej niż 50% tego limitu.