Spis treści

[Informacje wprowadzające do kryterium „Audyt - projekt w sposób kompleksowy uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami”: 2](#_Toc194500689)

[KRYTERIUM - projekt 5](#_Toc194500690)

# Informacje wprowadzające do kryterium „Audyt - projekt w sposób kompleksowy uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami”:

1. **Celem kryterium jest;**
2. zapewnienie zgodności projektów z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”,
3. uzyskanie wysokiej jakości projektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, osób starszych i osób o ograniczonej mobilności oraz
4. **zapobieganie nieprawidłowościom podczas wdrażania projektów związanych z naruszeniem zasad uniwersalnego projektowania, w tym standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027.**
5. Kryterium powstało również w związku z rekomendacją dotyczącą audytów inwestycji pod kątem BRD i potrzeb osób z niepełnosprawnościami wynikającą z raportu: „Ocena wpływu inwestycji z zakresu transportu realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020”.
6. Powstanie oddzielny komponent we wniosku o dofinansowanie dla kryterium – „Audyt - projekt w sposób kompleksowy uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami”
7. We wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca w oddzielnym komponencie:
8. zamieszcza wnioski z raportu audytu oraz
9. opisuje „plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” na podstawie rekomendacji wynikających   
   z audytu (plan działania może zostać przygotowany za pomocą bezpłatnego narzędzia, które ułatwia tworzenie planu i szacowanie budżetu. Audyt wraz z rekomendacjami jest bazą dla planu, który wnioskodawca ułoży zgodnie   
   z celem projektu i możliwościami budżetowymi w projekcie).
10. Etap oceny projektu - osoba oceniająca weryfikuje:
11. czy działania opisane jako plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności zostały ujęte w zadaniach we wniosku o dofinansowanie   
    w ramach kategorii wydatków „Wydatki na dostępność” oraz
12. czy w budżecie wniosku o dofinansowanie zostały ujęte koszt audytu i koszt re-audytu w kategorii wydatków „Wydatki na dostępność”.
13. Etap wdrażania (rozliczanie projektu) – osoba rozliczająca projekt weryfikuje   
    i akceptuje koszt audytu oraz koszt re-audytu wykonanego na zakończenie realizacji projektu wraz z końcowym wnioskiem o płatność, jako warunek rozliczenia końcowego wniosku o płatność. Jeżeli w trakcie realizacji projektu pojawiły się zmiany w projekcie, które miały wpływ na realizację zadań wykazanych w planie działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności, beneficjent zobowiązany jest wykonać audyt uzupełniający. Koszt audytu uzupełniającego będzie można uwzględnić w budżecie projektu, np. w ramach powstałych oszczędności w kategorii wydatków „Wydatki na dostępność”.
14. Etap kontroli projektu: osoby dokonujące kontroli proszą beneficjenta   
    o dostarczenie:
15. raportu z audytu wraz z planem działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności wykonanego na początku realizacji projektu oraz
16. raport z re-audytu wykonanego na zakończenie realizacji projektu,
17. raport z ewentualnego audytu uzupełniającego.

Osoby kontrolujące sprawdzą, czy wszystkie działania z obszaru dostępności zaplanowane w projekcie zostały wykonane zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027 (weryfikacja na podstawie wniosku o dofinansowanie, planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności i raportu z re-audytu).

1. W ramach załącznika do regulaminu wyboru projektów powstanie dokument dotyczący warunków, jakie powinien spełnić audytor dostępności (odpowiednie doświadczenie, wiedza, znajomość realnych barier z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami). Będziemy wymagać również zaangażowania jako członków zespołu audytującego, osób   
   z niepełnosprawnościami, które posiadają doświadczenie.   
   Poza wymaganiami dotyczącymi audytora zostanie przygotowany wzór struktury raportu z audytu.
2. Wszystkie podmioty publiczne od lipca 2019 są już zobowiązane do stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności. Od września 2021 dostęp alternatywny musi być traktowany jako sytuacja WYJĄTKOWA **– szczególne potrzeby muszą być zapewniane z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego lub racjonalnych usprawnień.** Od tego czasu podmioty realizujące zadania finansowane ze środków publicznych muszą zapewniać podstawową dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Od lipca 2019 r. osobom ze szczególnymi potrzebami przysługuje **skarga na brak dostępności**. Od tej daty podmioty publiczne są również zobowiązane do przygotowywania raportów o zapewnieniu dostępności.
3. Od 28 czerwca 2025 wejdzie Polski Akt o Dostępności – od tej daty podmioty gospodarcze powinny wprowadzać na rynek produkty spełniające wymagania dostępności oraz oferować i świadczyć usługi zgodnie z przepisami tej ustawy.

# KRYTERIUM - projekt

**„Audyt - projekt w sposób kompleksowy uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami”**

Kryterium jest obligatoryjne dla projektów, których wartość ogółem jest równa lub wyższa niż 1 milion złotych[[1]](#footnote-1) oraz przedmiotem są dostawy lub usługi przeznaczone do użytku osób fizycznych.

W kryterium sprawdzimy, czy Wnioskodawca w ramach projektu uwzględnił przeprowadzenie niezależnego audytu eksperckiego dostępności[[2]](#footnote-2) produktów/usług, które są przedmiotem projektu na etapie planowania, oraz po jego realizacji[[3]](#footnote-3).

Sprawdzimy, czy:

1. We wniosku o dofinansowanie zostały przedstawione wnioski z raportu   
   z audytu[[4]](#footnote-4) wykonanego przed rozpoczęciem projektu;
2. We wniosku o dofinansowanie zostały opisane przedsięwzięcia z planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności [[5]](#footnote-5) wynikających z audytu.

**Projekt, który kompleksowo uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami to projekt, który jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania, w tym co najmniej ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącymi załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (dalej: standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027).**

Taki projekt zapewnia dostępność np. obiektów budowalnych, przestrzeni publicznych, infrastruktury transportowej, treści edukacyjnych, materiałów szkoleniowych, przestrzeni dydaktycznych i szkoleniowych, stron internetowych, systemów informatycznych, aplikacji mobilnych związanych z projektem, czyli spełnia właściwe dla określonego w projekcie rodzaju wsparcia standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (tj. standard szkoleniowy, informacyjno-promocyjny, cyfrowy, architektoniczny) lub standard dostępności określony w innym wskazanym przez wnioskodawcę dokumencie właściwym dla danego rodzaju wsparcia zamieszczonym na stronie internetowej programu [Dostępność Plus](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc/program/poradniki/standardy/model-dostepnego-parku/).

Kryterium jest weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie.   
Raport z niezależnego eksperckiego audytu dostępności, plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz raport   
z re-audytu zostaną zweryfikowane na etapie kontroli projektu.

1. W przypadku projektów, których wartość ogółem jest niższa niż 1 milion złotych, wykonanie eksperckiego audytu dostępności jest rekomendowane. [↑](#footnote-ref-1)
2. Audyt ekspercki dostępności musi przeprowadzić osoba lub firma zewnętrzna przy współudziale osób z niepełnosprawnościami lub organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, która/które nie jest/są związana/e z projektem. W budżecie projektu należy zaplanować wydatki związane z przeprowadzeniem audytów przed rozpoczęciem realizacji projektu i po jego zakończeniu, w ramach limitu pn. „Wydatki na dostępność”. W przypadku ewentualnych zmian w projekcie, które nastąpią w trakcie realizacji projektu i mają wpływ na działania realizowane wynikające z planu wdrożenia rekomendacji wynikających z audytu, należy wykonać audyt uzupełniający. Audyt należy wykonać zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącymi załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Wydatki związane z przeprowadzeniem audytów należy dokonać w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, tj. zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 21-27). [↑](#footnote-ref-2)
3. Re-audyt czyli audyt na zakończenie realizacji projektu: wnioski z raportu posłużą do poprawy dostępności, co w dalszej kolejności zostanie sprawdzone na etapie kontroli projektu. W zależności od charakteru projektu np. w przypadku projektów dotyczących usług szkoleniowych, w ramach re-audytu można zlecić usługę kontrolną „Tajemniczego klienta”, która zostanie zrealizowana przez firmę zewnętrzną przy współudziale osoby   
   z niepełnosprawnościami. Koszt związany z wykonaniem re-audytu dostępności należy rozliczyć wraz z końcowym wnioskiem o płatność, jako warunek rozliczenia projektu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Raport z audytu to dokument, który opisuje wyniki audytu, w tym wykryte bariery   
   w dostępności oraz rekomendacje dotyczące usunięcia tych barier poprzez zaproponowanie trwałych rozwiązań w zakresie dostępności. [↑](#footnote-ref-4)
5. Do sporządzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności można wykorzystać bezpłatne narzędzie „Planer – generator planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - <https://deklaracja-dostepnosci.info/planer> [↑](#footnote-ref-5)