Stanowisko nr 4/2025

Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie

przy Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie   
dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

z 31 marca 2025 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji wprowadzenia nowego kryterium wyboru projektów „Audyt – projekt w sposób kompleksowy uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami”

Na podstawie Rozdziału 8, sekcji 8.2.5 Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r. (ze zm.), § 8 Regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw   
i Pomorza 2021-2027 z dnia 10 marca 2023 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Grupa robocza przedstawia Komitetowi Monitorującemu pozytywną opinię w zakresie podjęcia dalszych prac związanych z wprowadzeniem nowego kryterium wyboru projektów „Audyt – projekt w sposób kompleksowy uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego Stanowiska.

Przewodniczący Grupy roboczej

…………………

Uzasadnienie

Na podstawie Rozdziału 8, sekcji 8.2.5 Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r., (ze zm.),   
§ 8 Regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 10 marca 2023 r.(ze zm.), Komitet Monitorujący analizuje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów oraz ich zmiany   
w ramach FEdKP 2021-2027, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez stosowne grupy robocze.

W dniu 31 marca 2025 r. Grupa robocza do spraw realizacji zasad równościowych   
w programie przeanalizowała propozycję wprowadzenia nowego kryterium wyboru projektów „Audyt – projekt w sposób kompleksowy uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami”.

Do projektu kryteriów zostały zgłoszone uwagi przed posiedzeniem Grupy roboczej przez Panią Agnieszkę Lisek-Charkiewicz – członka Komitetu Monitorującego, Gminę Miasto Włocławek, Gminę Miasta Toruń, Panią Annę Rybarczyk-Bigoń   
z Fundacji Aktywizacja oraz Miasto Bydgoszcz (Załącznik nr 2).

Celem kryterium jest zapewnienie zgodności projektów z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”, uzyskanie wysokiej jakości projektów dostosowanych do potrzeb osób   
z niepełnosprawnością, osób starszych i osób o ograniczonej mobilności oraz dla zapobiegania nieprawidłowościom podczas wdrażania projektów związanych   
z naruszeniem zasad uniwersalnego projektowania, w tym spełnienia co najmniej standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

W trakcie spotkania poruszono kwestie wynikające ze zgłoszonych uwag:

1. Powielania obowiązujących przepisów prawa, w tym kryterium dotyczącego zgodności z zasadami równości szans i niedyskryminacji, zgodności z Kartą Praw Podstawowych, zgodności z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.   
   W dyskusji wyjaśniono, iż przedmiotowe kryterium skupia się wyłącznie na potrzebie rzeczywistego zapewnienia dostępności w projekcie dla wszystkich użytkowników, nie wykluczając żadnej grupy osób. Zapisy we wnioskach   
   o dofinansowanie w dużej mierze mają charakter deklaracji i nie wskazują, jakie działania wnioskodawca planuje podjąć, aby zapewnić dostępność. Wynika to   
   z braku wystarczającej wiedzy wnioskodawcy, w jaki sposób realizować projekt, aby wszystkie jego produkty/usługi były dostępne dla wszystkich użytkowników. Proponowane kryterium daje możliwość wprowadzenia odpowiednich działań   
   w zakresie dostępności przed rozpoczęciem inwestycji i zweryfikowania na zakończenie, czy inwestycja faktycznie spełnia standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027. W obecnej perspektywie każdy kontrolowany projekt będzie sprawdzany również pod kątem spełnienia standardów dostępności. Zgodnie   
   z umową o dofinansowanie, w przypadku rażących naruszeń standardów dostępności, IZ może uznać część wydatków za niekwalifikowalne.
2. Kosztu audytu, dostępności i rzetelności firm przeprowadzających audyt.   
   Wyjaśniono, iż jako IZ określimy wymagania dotyczące doświadczenia   
   i kompetencji audytora dostępności oraz zobowiążemy, by każdy audyt został wykonany przy zaangażowaniu osób z niepełnosprawnościami. Obecnie na rynku jest wiele firm, które oferują przeprowadzenie audytu. Czas przygotowania audytu to maksymalnie okres 1 miesiąca czasu, zwykle to czas 14 dni. Koszt audytu zależy od jego zakresu. Poza wymaganiami dotyczącymi audytora, zostanie przygotowany wzór struktury raportu. Informacje te będą stanowiły część dokumentacji naborowej. Zostaną również odpowiednio wcześniej opublikowane   
   i podane do informacji dla wszystkich osób, które będą chciały aplikować   
   o dofinansowanie z funduszy UE. Na temat opisanych wyżej dokumentów, zgodnie z deklaracją IZ, będziemy rozmawiać na kolejnym posiedzeniu Grupy.
3. Obowiązku, aby audyt ekspercki dostępności był przeprowadzony przy współudziale osób z niepełnosprawnościami lub organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.   
   Wyjaśniono, iż perspektywa osób z niepełnosprawnościami zaangażowanych   
   w audyty dostępności jest kluczowa, ponieważ to osoby z niepełnosprawnościami na co dzień doświadczają barier i najlepiej ocenią, czy dane rozwiązania są rzeczywiście funkcjonalne i komfortowe. Osoby z niepełnosprawnościami dostarczają praktycznych informacji o realnych trudnościach, testują rozwiązania   
   i często są ekspertami dostępności.
4. Limitu: „Wydatki na dostępność”.  
   Wyjaśniono, iż nie ma przewidzianego limitu „wydatków na dostępność”, chyba, że taki został określony w regulaminie naboru. Wydatki na dostępność muszą zawsze wynikać z celu projektu, być spójne z zadaniami, które będą w projekcie realizowane i dostosowane do możliwości budżetowych w projekcie. Wydatki na dostępność muszą być racjonalnie oszacowane, zapewniać dostępność oraz muszą być zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 lub innym standardem dostępności określonym we 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/).
5. Zasadności wprowadzenia kryterium audytu dla projektów, które będą współfinansowane z funduszu EFS+. W toku dyskusji ustalono, iż temat ten zostanie jeszcze przedyskutowany w ramach IZ i IP, a następnie omówiony na kolejnym posiedzeniu Grupy.
6. W kwestii ostatecznych warunków, zakresu kryterium, czasu wdrożenia kryterium oraz dla jakich naborów to kryterium będzie dedykowane ustalono, iż tematy te zostaną poddane dyskusji na kolejnym posiedzeniu Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie FEdKP 2021-2027.

Podsumowując, Grupa pozytywnie zarekomendowała inicjatywę wprowadzenia nowego kryterium wyboru projektów „Audyt – projekt w sposób kompleksowy uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami”.

Stanowisko zostanie przekazane Komitetowi Monitorującemu FEdKP 2021-2027.