**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO NABORU**

**UWAGA**

**W związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021, na stronie internetowej FEŚ 2021-2027 (link poniżej) zamieszczone zostały dodatkowe dokumenty – instrukcje w tym zakresie.**

[**https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/systemy-informatyczne-na-lata-2021-2027**](https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/systemy-informatyczne-na-lata-2021-2027)

15.06.2023:

1. **Wkład własny - czy w ramach wkłady własnego możliwe jest wykorzystanie środków z innych programów krajowych, środków publicznych (nie będących środkami unijnymi) np. dotacje WFOŚiG, NFOŚiGW?**

TAK. Projekt może otrzymać dofinansowanie ze środków więcej niż jednego funduszu UE, kilku programów, a także z innych instrumentów unijnych. W takich przypadkach wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność dla jednego z funduszy nie mogą być zadeklarowane
w ramach innego funduszu, instrumentu unijnego, czy innego programu. Ponadto zgodnie
z zapisami *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-202* (Podrozdział 2.3, Pkt. 2 lit. g) niedopuszczalne jest otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych)
w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.

1. **Czy wniosek może złożyć OSP samodzielnie z terenu gminy, w sytuacji w której władze tej samej gminy będą składały własny wniosek dla innego OSP?**

TAK, niedopuszczalne zgodnie z zapisami *Regulaminu wyboru projektów* (pkt. 4.2) jest jedynie złożenie dla danej OSP wniosku o dofinansowanie zarówno przez tą OSP, jaki i JST.

1. **Czy jeden Wnioskodawca (gmina) może złożyć dwa wnioski, każdy dla innego OSP?**

TAK, *Regulamin wyboru projektów* (pkt. 4.2)

20.06.2023:

1. Kryterium nr 3 "Kompleksowość projektu" - punkty można otrzymać w zależności od liczby wdrożonych w projekcie elementów. Wskazano, że pod uwagę będzie brane m.in. zakup specjalistycznego samochodu. Czy chodzi o lekki, średni lub ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy? Czy liczy się również inny pojazd np. z drabiną?

**Pojazd z drabiną mechaniczną/lub podnośnikiem hydraulicznym jako samochód pożarniczy stosowany do zwalczania pożarów i/lub ratownictwa co do zasady jest wliczany do pojazdów samochodowych w pożarnictwie i jako taki może być zaliczony do samochodów specjalistycznych.**

**Niemniej należy zauważyć, że ocena pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów i jej rozstrzygnięcia będą wiążące w tym zakresie.**

Ponadto wskazano zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego, innego sprzętu oraz ubrań
i sprzętu wysokiej specjalizacji, a także katalog sprzętu wpisujący się w powyższe kategorie. Czy zakup po 1 sprzęcie z każdej kategorii umożliwi zdobycie punktów?

**W ramach kryteriów nr 3 punkty sumują się, tak więc zakup sprzętu wpisującego się w każdą kolejną kategorię będzie zwiększał liczbę punktów przyznaną w tym kryterium.**

Czy katalogi sprzętu są zamknięte tj. należy zaplanować zakupy wyłącznie sprzętu, który został w nich wskazany i nie można po za niego wykraczać?

**Co do specjalistycznego sprzętu ciężkiego oraz ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji katalogi należy traktować jako zamknięte, natomiast co do innego sprzętu katalog nie jest zamknięty, aczkolwiek musi to być sprzęt służący ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń.**

1. Kryterium nr 4 "Stan techniczny wyposażenia jednostki OSP" - ocenie podlegać będzie wiek najbardziej kosztownego elementu wymienianego wyposażenia jednostki OSP. Projekt, który zamierzamy złożyć dotyczy zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - będzie to najwyższy koszt w projekcie. Czy maksymalną liczbę punktów (4) otrzymamy w sytuacji,
w której jednostka OSP posiada na moment złożenia wniosku ciężki samochód starszy niż 15 lat? Czy w takiej sytuacji brany jest pod uwagę wiek średnich samochodów, który posiada
w tej chwili OSP? Co w sytuacji, w której jednostka chce kupić w projekcie ciężki samochód,
a w chwili obecnej nie posiada samochodu ciężkiego, jedynie średnie, czy w takim przypadku otrzyma również maksymalną liczbę punktów (za brak pojazdu i chęć rozwoju OSP w kierunku zakupu ciężkiego pojazdu) czy liczony będzie wiek posiadanych średnich pojazdów?

**Kryterium dotyczy wymiany wyposażenia OSP. Jeżeli projekt dotyczy zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (najbardziej kosztowny element wymienianego wyposażenia jednostki OSP), a wiek obecnie używanego przez jednostkę samochodu tej klasy jest powyżej 15 lat, projekt co do zasady będzie mógł otrzymać 4 pkt. Natomiast jeżeli jednostka OSP posiada na dzień dzisiejszy jedynie samochody klasy średniej, a kupuje samochód klasy ciężkiej, wówczas:**

* **jeżeli wszystkie samochody pozostaną w użyciu przez jednostkę, projekt
co do zasady może otrzymać maksymalnie 1 pkt (kryterium nie przewiduje
0 punktów),**
* **jeżeli samochód ciężki zastąpi jeden z samochodów średnich, który przestanie być na wyposażeniu jednostki, wówczas punkty będą przyznawane w zależności
od wieku wymienianego pojazdu.**

**Niemniej należy zauważyć, że ocena pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów i jej rozstrzygnięcia będą wiążące w tym zakresie.**

1. Kryterium nr 5 "Wyposażenie jednostki OSP" - punkty są przyznawane w sytuacji zakupu
w projekcie sprzętu/systemu, który obecnie jednostka nie posiada. Czy w sytuacji kupna pojazdu ciężkiego, którego w tej chwili OSP nie posiada, za kryterium otrzymamy punkty?
Czy punkty otrzymamy w sytuacji kupna pojazdu, który jednak już posiadamy oraz dodatkowo zakup sprzętu np. generatora piany lekkiej, którego nie posiadamy? Chodzi o sytuacje, w której kupujemy pewne wyposażenie, nie będące głównym kosztem w projekcie (głównym jest pojazd), ale które jest nowe dla danej jednostki (nie posiada na stanie takiego sprzętu),
czy w takim przypadku otrzymamy punkty za kryterium?

**Jeżeli w ramach projektu kupowany jest sprzęt/system, który do tej pory nie był
na wyposażeniu jednostki (nie musi to być główny koszt w projekcie), a tym samym poszerza się zakres możliwych działań jednostki, wówczas projekt otrzymuje punkty w tym kryterium. Na etapie oceny indywidualnie rozstrzygane będzie również ewentualne przyznanie punktów, jeżeli kupowany samochód będzie wyposażany w dodatkowy sprzęt, który do tej pory nie był na wyposażeniu jednostki.**

**Niemniej należy zauważyć, że ocena pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów i jej rozstrzygnięcia będą wiążące w tym zakresie.**

1. Dodatkowo chciałem zapytać w nawiązaniu do zapisu Regulaminu pkt 4.2 oraz kryterium punktowego nr 4, czy Wnioskodawca będący gminą może złożyć jeden wniosek
o dofinansowanie, który obejmuje więcej niż jedną OSP (np. wsparcie 2 jednostkę OSP - kupno pojazdu dla każdej)?

**Regulaminem wyboru projektów dla naboru nr EFSW.02.05-IZ.00-002/23 (pkt. 4.2) zostało wprowadzone ograniczenie, że jeden projekt może dotyczyć tylko jednej jednostki OSP. Tym samym zapis „jeżeli projekt obejmował będzie doposażenie więcej niż jednej jednostki OSP, pod uwagę będzie brany średni wiek najbardziej kosztownego elementu wyposażenia tych jednostek” w kryterium nr 4 nie będzie miał zastosowania w tym naborze. Kryteria wyboru projektów mają charakter ogólny i uniwersalny, zaś zapisy regulaminu wyboru projektów jednoznacznie wprowadzają przedmiotowe ograniczenie, a tym samym nie jest dopuszczalne przedłożenie przez gminę projektu, który obejmuje swym zakresem doposażenie więcej niż jednej jednostki OSP.**

23.06.23r

**Czy jeżeli zapisy SZOP i regulaminu naboru nie stanowią inaczej, wydatek poniesiony na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu może stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie?**

Jeżeli zapisy SZOP i Regulaminu wyboru projektów nie stanowią inaczej, wydatek taki, co do zasady, może stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie. Należy jednak zwrócić uwagę na zapewnienie zgodności z jeszcze innym wymogiem wytycznych dotyczących kwalifikowalności – z podrozdziałem 2.2 pkt 1 lit. c, z godnie z którym wydatek „został faktycznie poniesiony zgodnie z zasadą określoną
w podrozdziale 3.1, w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu”.

28.06.23r.

Pytanie.

Zgodnie z regulaminem naboru do wniosku należy dołączyć (pkt 18.1 regulaminu naboru) m.in. zaświadczenie właściwego terytorialnie komendanta miejskiego/powiatowego w zakresie liczby wyjazdów (ewentualnie oświadczenie wnioskodawcy).

W kryterium merytorycznym punktowym nr 2 "Liczba wyjazdów jednostki OSP do zdarzeń w ciągu roku" oceniana będzie liczba akcji ratowniczych/miejscowych zagrożeń w ciągu roku kalendarzowego. Ilość wyjazdów potwierdza w formie zaświadczenia właściwa terytorialnie komenda miejska albo komenda powiatowa PSP (ewentualnie na podstawie oświadczenia).

Wzór wniosku o dofinansowanie (s. 17) w opisie sekcji dot. "Liczba wyjazdów jednostki OSP do zdarzeń losowych/miejscowych zagrożeń" wskazuje, że dla przejrzystości należy podać zarówno liczbę akcji ratowniczych, jak również miejscowych zagrożeń (odrębnie) wraz ze wskazaniem okresu, którego te wartości dotyczą.

Mając na uwadze powyższe, w jaki sposób należy zaprezentować liczbę wyjazdów OSP dla okresu którego dotyczą tj. czy mają to być wyjazdy według następujących rodzajów zagrożeń (pożary, miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe) np. 2022r.:

a) liczba akcji ratowniczych: 60

w tym

- pożary: 50

- alarmy fałszywe: 10

b) liczba miejscowych zagrożeń: 100

Liczba wyjazdów jednostki OSP do zdarzeń w ciągu roku: 160

**Odpowiedź.**

**We wniosku o dofinansowanie w *sekcji I Dodatkowe informacje w punkcie dotyczącym liczby wyjazdów jednostki OSP do zdarzeń losowych/miejscowych* zagrożeń dane należy podać
w podziale na:**

1. **Liczba akcji ratowniczych:……………………………….za okres ………………………………………**
2. **Liczba miejscowych zagrożeń:………………………………za okres……………………………………**

**wraz ze wskazaniem okresu (zgodnie z podanymi we wniosku wskazówkami), którego te wartości dotyczą.**

29.06.23r.

**Pytanie:**

Zgodnie z regulaminem wyboru projektu:"*8.13 Oświadczenia składane wraz z wnioskiem
o dofinansowanie, w zakładce „Załączniki” muszą zostać podpisane zgodnie z pkt 8 podrozdziału 3.7 Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027, tj. przy pomocy podpisu kwalifikowanego*."

Podpis kwalifikowany jest rozwiązaniem płatnym i nie każdy Wnioskodawca posiada taki podpis. Uzyskanie podpisu kwalifikowalnego wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ograniczony czas działania usługi wymaga od właściciela e-podpisu odnawiania go na kolejny okres.
Czy dopuszczalna jest możliwość podpisywania oświadczeń również z wykorzystaniem profilu zaufanego, z uwagi m.in. na fakt że uzyskanie podpisu zaufanego jest bezpłatne?
Co w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada podpisu kwalifikowanego, to wtedy dopuszcza się podpis własnoręczny?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.7 pkt 8 *Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027*, oświadczenie w rozumieniu art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy może zostać złożone z wykorzystaniem aplikacji WOD2021. Musi być ono załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Załącznik taki **musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym.**

Wymóg posługiwania się podpisem kwalifikowanym, który został celowo wprowadzony
do wytycznych, uzasadnia rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
o którym mowa w ustawie wdrożeniowej (art. 47 ust. 2). W tym kontekście podpisanie załącznika
do wniosku o dofinansowanie musi odpowiadać jak najwyższym standardom bezpieczeństwa
i gwarantować absolutną pewność obrotu prawnego. **Stąd wymóg posługiwania się podpisem kwalifikowanym. Tym samym nie dopuszcza się możliwości podpisywania oświadczeń
z wykorzystaniem profilu zaufanego, czy też podpisu własnoręcznego.**

Jednocześnie koszt pozyskania podpisu kwalifikowalnego co do zasady może zostać rozliczony
w ramach kosztów pośrednich projektu, pod warunkiem, że wydatek taki spełnia również warunki określone w podrozdziale 2.2 wytycznych dot. kwalifikowalności.

4.07.23r.

**Pytanie:**

Zgodnie z regulaminem wyboru projektu w ramach naboru możliwe będzie uzyskanie dofinansowania dla projektów dot. doposażenia służb ratowniczych m.in. na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Zaś kryterium punktowe nr 3 „Kompleksowość projektu” promuje rozwiązania kompleksowe, w tym m.in.:

- projekt otrzyma 3 punkty za zakup specjalistycznego samochodu.

Proszę o informację co należy rozumieć przez „specjalistyczny samochód”?

Czy należy tu posiłkować się definicją wskaźnika produktu tj.:

Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych
i usuwania skutków katastrof [szt.], definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof przez jednostkę służb ratowniczych. Wóz (samochód) pożarniczy – specjalnie oznakowany pojazd wyposażony w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

Co by oznaczało, że warunkiem zaliczenia pojazdu do „specjalistycznego samochodu” jest możliwość prowadzenia przez niego głównie działań pożarniczych? A co w przypadku pojazdu służącego działaniom pożarniczym w połączeniu z innymi działaniami? Z uwagi na brak jednoznacznej interpretacji „specjalistycznego samochodu”, pojawia się problem co można do niego zaliczyć m.in. zakup samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa medycznego, samochody rozpoznawczo-ratownicze, samochody z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym, mikrobusy i autobusy do przewozu ratowników, samochody zaopatrzeniowe oraz samochody służące ratownictwu wodnemu, technicznemu, samochody poszukiwawczo-ratownicze, wsparcia technicznego itp.

**Odpowiedź:**

Ocena pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów i jej rozstrzygnięcia będą wiążące w tym zakresie. Niemniej jednak, co do zasady, za samochody specjalistyczne nie będą uznane samochody osobowe w tym samochód dowodzenia, samochody do przewozu osób, samochody zaopatrzeniowe (za wyjątkiem samochodów pożarniczych do przewozu środków gaśniczych typu cysterna), itp. Wnioskodawca we wniosku powinien przedstawić stosowane uzasadnienie, które dla KOP będzie podstawą do określenia, czy dany sprzęt ma specjalistyczny charakter.

**Pytanie:**

Poproszę o informację czy zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego (Pick-up) dla jednostki OSP w KSRG jest wydatkiem kwalifikowanym?

**Odpowiedź:**

Ocena pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów i jej rozstrzygnięcia będą wiążące w tym zakresie. Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów (pkt 3.1) dofinansowanie kierowane jest na „doposażenie służb ratowniczych m.in. na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych. Tym samym nabywany sprzęt, w tym wszelkiego rodzaju pojazdy, które spełniają ten warunek tzn. ich przeznaczenie bezpośrednio wiąże się
z prowadzeniem akcji ratowniczych i usuwaniem skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych, co do zasady, kwalifikują się do dofinansowania. Wnioskodawca we wniosku powinien przedstawić stosowane uzasadnienie, które dla KOP będzie podstawą do dokonania oceny w tym zakresie.

11-07-2023

**Pytanie:**

Jednocześnie proszę o informację, czy ocena kryterium "Wyposażenie jednostki OSP" będzie opierała się jedynie na wpisaniu we wniosku, że danego sprzętu OSP nie posiada, czy będzie sprawdzony np. rejestr sprzętu, który jednostka musi przedstawić do PSP, w kontekście braku takiego wyposażenia w zestawieniu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z sekcją „I” *Dodatkowe informacje wniosku* pkt *Zakup dodatkowego wyposażenia jednostki OSP,* dla każdego elementu wyposażenia (sprzęt/system) nabywanego w ramach projektu należy określić, czy stanowi on dodatkowe wyposażenie (obecnie nie jest w posiadaniu OSP), czy też taki rodzaj wyposażenia jest już w posiadaniu jednostki OSP. Wnioskodawca powinien mieć na względzie, iż poświadcza, że informacje zawarte we wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (zgodnie ze składaną deklaracją w oświadczeniu w sekcji „J” wniosku). Ponadto na etapie oceny wnioskodawca zawsze może zostać poproszony o dodatkowe informacje/dokumenty, jeżeli będą one niezbędne dla przeprowadzania prawidłowej oceny.

**Odpowiedzi do pytań zadanych na szkoleniu w dniu 12-07-2023 – część 1.:**

|  |  |
| --- | --- |
| PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
| W przypadku składania wniosku przez gminę, na której spoczywał będzie obowiązek realizacji projektu, w tym dokonania zakupów zgodnie z PZP i wniesienie wkładu własnego, a zakupiony sprzęt i wyposażenie przekazane zostaną wskazanej we wniosku jednostce OSP (np. protokołem zdawczo – odbiorczym) kogo Wnioskodawca ma opisać jako grupę docelową projektu: a) OSP, której przekazany zostanie przez Wnioskodawcę sprzęt i wyposażenie? b) Mieszkańców gminy (w przypadku, gdy wniosek dotyczy doposażenia OSP nie należącego na dzień składania wniosku do KSRG)?c) mieszkańców gminy (w przypadku jednostki OSP należącej do KSRG)?d) mieszkańców powiatu (w przypadku jednostki OSP należącej do KSRG)? | Należy wpisać grupę docelową wskazaną w SZOPie dla tego działania tj. mieszkańców województwa. |
| Jaki dzień jest rozpoczęciem realizacji projektu?  | Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie będącym załącznikiem do Regulaminu wyboru projektów przez rozpoczęcie realizacji należy rozumieć podjęcie przez Beneficjenta pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach Projektu z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu określony jest w umowie o dofinansowanie projektu (okres realizacji projektu) przy czym okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne tj.  **od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2029r.** |
| Ile trwa okres realizacji projektu?  | Okres realizacji projektu powinien być określony przez Wnioskodawcę uwzględniając realne możliwości wykonania projektu. Okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne tj. od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2029r., przy czym projekt nie może być zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie. |
| czy poza instrukcją składania wniosku dostępną na stronie https://instrukcje.cst2021.gov.pl/?app=wod, która informuje głównie o tym, jak technicznie poruszać się w systemie CST2021, dostępna jest również instrukcja merytoryczna do niniejszego systemu (taka jak w poprzedniej perspektywie) zawierająca jasne informacje dotyczące tego, czego wymaga IZ przy opisie poszczególnych pól? | Na stronie internetowej FEŚ 2021-2027 (link poniżej) zamieszczone zostały dodatkowe dokumenty – instrukcje w tym zakresie. <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/systemy-informatyczne-na-lata-2021-2027> |
| Miejsce realizacji projektu: w przypadku gdy Wnioskodawcą jest gmina, na której spoczywał będzie obowiązek realizacji projektu, w tym dokonania zakupów zgodnie z PZP i wniesienie wkładu własnego, a zakupiony sprzęt i wyposażenie przekazane zostaną wskazanej we wniosku jednostce OSP należącej do KSRG (tj. prowadzącej działania na terenie całego powiatu), jako miejsce realizacji projektu należy wskazać powiat, czy gminę, w której fizycznie realizowany będzie projekt? | W polu *Miejsce realizacji* należy wybrać opcję *Region*, a następnie województwo świętokrzyskie i odpowiedni powiat oraz gminę. Dodatkowo w *sekcji I* w polu *Miejsce realizacji – Miejscowość* należy wpisać miejscowość, w której znajduje się jednostka OSP, dla której nabywane jest wyposażenie w ramach projektu.  |
| czy promocja projektu jest obowiązkowa? | Tak. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów przypis drugi: Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (art. 47 i 50) oraz zapisami umowy o dofinansowanie (§ 18)<https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/> |
| Czyli promocja nie musi być kosztowa?  | Działania promocyjne muszą być zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (art. 47 i 50) oraz zapisami umowy o dofinansowanie (§ 18)<https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/>  |
| Wkład własny OSP nie powinien być jako prywatne, jeżeli są z własnych przychodów? | Jeżeli wnioskodawcą jest OSP, to w przypadku środków pochodzących z jej własnych przychodów w *sekcji G Źródła finansowania* należy uzupełnić pole *Prywatne* |
| potencjał do realizacji projektu (doświadczenie): w przypadku gdy wnioskodawcą jest gmina należy opisać wyłącznie pod kątem doświadczenia posiadanego przez gminę czy również przez OSP? | Gdy wnioskodawcą jest gmina należy opisać doświadczenie wnioskodawcy- gminy. |
| komplementarność - w stosunku do zrealizowanych projektów? czy przyszłych, zaplanowanych do realizacji? | Projekt zgłaszany do wsparcia może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia, jak również pozostawać w związku z realizacją innych projektów zarówno tych, które się już zakończyły, trwają lub są planowane do zrealizowania. |
| Liczba wyjazdów jednostki OSP do zdarzeń losowych/miejscowych zagrożeń: należy podać liczbę akcji ratowniczych/ miejscowych zagrożeń w ciągu roku kalendarzowego stanowiącego średnią z 3 ostatnich lat kalendarzowych – dotyczy to pełnych 3 zakończonych lat? Czyli za rok 2022, 2021 oraz 2020?  | Tak. Jeśli jednostka OSP została włączona do KSRG w okresie krótszym, pod uwagę należy wziąć: 1) liczbę wyjazdów za ostatni rok kalendarzowy lub 2) od momentu włączenia do KSRG, jeżeli okres ten jest krótszy niż rok. Dla jednostek aspirujących do KSRG należy podać liczbę wyjazdów ustaloną w analogiczny sposób od momentu uznania danej jednostki jako aspirującą. |
| Stan techniczny obecnego wyposażenia jednostki OSP: należy podać rodzaj i wiek najbardziej kosztownego elementu wymienianego wyposażenia jednostki OSP – czy w przypadku gdy gmina planuje w ramach projektu zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych oraz wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych jako najdroższy element rozumieć należy wóz strażacki, który zostanie wymieniony na nowy (największy wydatek w budżecie projektu), czy też najdroższy sprzęt z kupowanego wyposażenia? | Należy wskazać najbardziej kosztowny element wymienianego wyposażenia OSP. Dodatkowo patrz pytania i odpowiedzi z dnia 20.06.2023  |
| w polu „powiązania ze strategiami” należy wskazać Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+? | Należy zaznaczyć „Brak powiązania”  |
| jak wygląda składanie wniosku i załączanie załączników dla dwóch jednostek OSP przez Gminę  | Dla każdego wniosku musi być odrębnie przedłożony komplet dokumentów (wniosek+komplet załączników)  |
| Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz zamówień publicznych w ramach projektu (załącznik do wniosku o dofinansowanie): w przypadku, gdy zaplanowane w projekcie wydatki nie zostały jeszcze poniesione w kolumnach 9 – 12 należy wskazać „nie dotyczy”?  | Tak. |
| Co w takim przypadku należy wskazać w kolumnie 2: Sygnatura zamówienia?  | W takim przypadku można wpisać Nie dotyczy. |
| Jeśli jednostka planuje zakupić samochód ciężki z wyposażeniem, to ile musi mieć ofert cenowych na ten samochód? | Zgodnie z regulaminem wyboru projektu pkt 18.1 podpunkt 3 należy dołączyć co najmniej 2 oferty dla każdego z nabywanych środków trwałych.  |
| czy zakup innego sprzętu typu Quad ratowniczy, jest kosztem kwalifikowalnym? | Ocena pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów i jej rozstrzygnięcia będą wiążące w tym zakresie. Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów (pkt 3.1) dofinansowanie kierowane jest na „doposażenie służb ratowniczych m.in. na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych. Tym samym nabywany sprzęt, w tym wszelkiego rodzaju pojazdy, które spełniają ten warunek tzn. ich przeznaczenie bezpośrednio wiąże się z prowadzeniem akcji ratowniczych i usuwaniem skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych, co do zasady, kwalifikują się do dofinansowania. Wnioskodawca we wniosku powinien przedstawić stosowane uzasadnienie, które dla KOP będzie podstawą do dokonania oceny w tym zakresie. |

**Odpowiedzi do pytań zadanych na szkoleniu w dniu 12-07-2023 – część 2.:**

|  |  |
| --- | --- |
| PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
| jeśli wnioskodawcą jest gmina to nie musimy dodawać jako realizatora OSP? | Tak, nie ma potrzeby dodawać OSP jako realizatora. Trzeba mieć na uwadze, że wskazanie realizatora w sekcji B wiąże się z rozliczaniem przez niego projektu z wykorzystaniem wniosków częściowych tak jak w przypadku projektów partnerskich (które nie zostały dopuszczone w tym naborze).  |
| czy jednostka aspirująca po zrealizowaniu projektu musi zostać przyjęta do KSRG? (jest to decyzja Komendy Głównej i zdarza się, że jest odmowa mimo, że jednostka jest gotowa do przystąpienia do KSRG) | Zgodnie z regulaminem naboru wnioskodawca w odniesieniu do OSP aspirującego do KSRG musi przedłożyć opinię/zaświadczenie właściwego terytorialnie komendanta miejskiego/powiatowego PSP, z którego jednoznacznie będzie wynikać, że dzięki realizacji projektu dana jednostka OSP osiągnie pełną gotowość w zakresie włączenia do KSRG. |
| czy środki własne OSP będące środkami publicznymi (budżet państwa, budżet jst itp. muszą być udokumentowane umowami? | Zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektu (pkt. 18.2 przypis nr 4) Jeżeli potwierdzenie zabezpieczenia finansowego projektu stanowią inne dokumenty niż uchwała budżetowa i WPF, dokumenty takie należy dołączyć wraz z oświadczeniem (niezależnie od źródła pochodzenia środków).  |
| Opis wkładu rzeczowego: w przypadku przedmiotowego konkursu, gdy wnioskodawcą jest gmina a nie OSP, co może stanowić wkład rzeczowy projektu? Czy w tym przypadku jako wkład rzeczowy wskazać można również posiadane przez OSP wyposażenie, które stanowić będzie uzupełnienie wyposażenia nabywanego w ramach projektu?  | W ramach naboru dofinansowane będą projekty dotyczące głównej mierze zakupów środków trwałych (dostawy). W związku z powyższym, w opinii IZ, w odniesieniu do tych projektów nie będzie miało zastosowanie wnoszenie wkładu rzeczowego (sekcja H analiza ryzyka pkt. H1 potencjał do realizacji projektu w polu „opis wkładu rzeczowego”). Wkład niepieniężny – patrz wytyczne kwalifikowalności 2021-2027 (podrozdział 3.3). |
| - Uproszczona analiza finansowo – ekonomiczna: jakie informacje powinna zawierać poza informacjami zawartymi w budżecie projektu? Czy istnieje instrukcja opracowana przez IZ wskazująca co taka analiza powinna zawierać?- Jakie informacje powinny się znaleźć w polu dotyczące uproszczonej analizy finansowo – ekonomicznej- Zgodnie z Regulaminem wyboru nie jest wymagana analiza finansowo-ekonomiczna ...- Może dwa słowa o uproszczonej analizie finansowo-ekonomicznej? | Poprawność analizy finansowo – ekonomicznej jest jednym z kryteriów oceny merytorycznej dopuszczającej ogólnej. Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. W kryterium tym analizowane będzie m.in. czy projekt charakteryzuje się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami. Zgodnie z instrukcją do *sekcji I pole Uproszczona analiza finansowo-ekonomiczna* należy przedstawić uproszczoną analizę finansową/ekonomiczną - analizę jakościową i ilościową, np. sporządzoną w formie analizy wielokryterialnej lub opisu korzyści i kosztów społecznych. Do przeprowadzenia analizy można wykorzystać Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 |
| - czy załączniki typu oferty, analiza fin-ekonomiczna muszą być podpisane podpisem kwalifikowalnym?- czy każdy załącznik podpisujemy podpisem kwalifikowalnym? | Punkt 8.11 Regulaminu wyboru projektów określa, iż podpisem kwalifikowanym powinny być oparzone załączniki, które tego wymagają. Dalej punkt 8.13 wskazuje, iż dotyczy to załączników, które są oświadczeniami (18.1.1 i 18.1.2). Ponadto należy mieć na uwadze zapisu regulaminu wyboru projektów w punktach: - 18.3 Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, IZ FEŚ może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia oryginałów lub zaktualizowanych załączników składanych przez wnioskodawcę na etapie wnioskowania o dofinansowanie tj. załączników wskazanych w pkt. 18.1 . - 18.4 Przekazanie dokumentów drogą elektroniczna z wykorzystaniem CST2021 lub WOD2021 nie zdejmuje z wnioskodawcy/beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów oraz ich udostępnianie podczas kontroli lub na wezwanie IZ FES.Przy czym jeżeli inne załączniki wytworzone przez wnioskodawcę będą opatrzone podpisem kwalifikowalnym nie będzie stanowiło to żadnej nieprawidłowości.  |
| Czy w kolumnie 4 należy poszczególne zakupy rozbić osobno (osobno każda rzecz zaplanowana do zakupu), czy też „przedmiot zamówienia” należy rozumieć jako całość kupowanego w projekcie sprzętu, na który ogłoszone zostanie jedno zamówienie publiczne? | W zał. Harmonogram zamówień kol. 4 przedmiot zamówienia można w jednej pozycji wskazać cały przedmiot zamówienia opatrzonego daną sygnatura (jeżeli zostało już ogłoszone postępowanie) lub planowanego do ogłoszenia. Dopuszcza się również dla przejrzystości wyszczególnienie w kolejnych wierszach poszczególnych elementów (wówczas należy powielić sygnaturę zamówienia dla wszystkich pozycji wchodzących w skład danego zamówienia) |
| czy zakup wozu strażackiego i budowa garażu dla jednego OSP będą jako dwa odrębne zadania? | Zgodnie z pkt. 6.5 Regulaminu wyboru projektu budowa garażu jest wydatkiem niekwalifikowalnym, tym samym budzi wątpliwość ujmowania takiego zakresu w ogóle we wniosku. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na ujęcie takiego zakresu, pomimo że będzie stanowił wydatek niekwalifikowany, dla przejrzystości może wykazać jako odrębne zadanie, ale nie musi.  |

24-07-2023

**Pytanie:**

Czy Wnioskodawca musi obowiązkowo wykazać we wniosku koszty pośrednie, czy też może odstąpić od wnioskowania o dofinansowanie w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania kosztów jest obligatoryjne i wynika z art. 53 pkt 2 rozporządzenia ogólnego, z zapisów Szop FEŚ dla działania *FESW.02.05 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”* oraz zapisów ujętych w Regulaminie Wyboru Projektów dla przedmiotowego działania.

28-07-2023

**Pytanie:**

Jaki w ramach niniejszego konkursu jest prawidłowy sposób wyliczenia kosztów pośrednich zakładając wartość kosztów bezpośrednich na poziomie np. 1 mln zł:

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla naboru *FESW.02.05-IZ.00-002/23* wartość kosztów pośrednich to 3 % wartości kosztów bezpośrednich w projekcie.

Aplikacja WOD2021 służąca do składania wniosków w systemie teleinformatycznym CST2021 ma w ramach przedmiotowego naboru ustawioną stawkę ryczałtową we wspomnianej powyżej wartości procentowej. W momencie wypełniania *sekcji D „Zadania”* **Tylko jedno zadanie** w ramach wniosku o dofinansowanie może być odznaczone jako **koszty pośrednie**. Nazwą takiego zadania jest zawsze ‘Koszty pośrednie’. Zadanie o nazwie ‘Koszty pośrednie’ jest zawsze umieszczone na końcu tabeli.

Obliczeń wartości dofinansowania w projekcie należy dokonać samemu biorąc pod uwagę maksymalny dopuszczony poziom dofinansowania z EFRR określony w **Regulaminie wyboru projektów** w punkcie 5.2.

Dla każdego z zadań (*sekcja E – „Budżet projektu”*) dofinansowanie liczymy osobno z zastosowaniem odpowiedniej wartości procentowej.

**Nie należy** sugerować się wartością procentową udziału kosztów pośrednich widniejącą w *sekcji F „Podsumowanie budżetu”.*

Na przykładzie wygląda to tak:

Koszty kwalifikowalne bezpośrednie w projekcie: 1 000 000,00 PLN

W tym: zakup wozu: 700 000,00 PLN i zakup sprzętu: 300 000,00 PLN

Koszty kwalifikowalne pośrednie to 3 % całości kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich czyli: 30 000,00 PLN

Dofinansowanie wozu (85%): 595 000,00 PLN; dofinansowanie zakupu sprzętu (85%): 255 000,00 PLN

Dofinansowanie kosztów pośrednich (85%): 25 500,00 PLN

Suma dofinansowania: 875 500,00 PLN.