**FAQ - Pytania i odpowiedzi w ramach działania**

**7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* RPO WO 2014-2020, nabór IV**

PYTANIE nr 1:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w całości dotyczy usług elektrycznych i instalacji fotowoltaicznych może złożyć wniosek?

ODPOWIEDŹ:

Zapisy regulaminu konkursu jednoznacznie określają typy beneficjentów, którzy mogą aplikować w konkursie, ogłoszonym w ramach Działania 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego*. Są to:

*Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009, z późn. zm.).*

W związku z tym nie ma formalnych przeciwwskazań, aby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w całości dotyczy usług elektrycznych
 i instalacji fotowoltaicznych złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie. Doświadczenie i potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu w zakresie opieki nad dzieckiem do 3 roku życia są weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

PYTANIE nr 2:

Czy koszty remontu, czyli dostosowania lokalu do rozporządzenia o warunkach prowadzenia np. klubu dziecięcego, są kwalifikowalne?

ODPOWIEDŹ:

W ramach IV naboru wniosków dla działania 7.6 RPO WO przewidziano wykorzystanie mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenie skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów. Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków projektu.
Regulamin Konkursu w pkt. 20 określa ponadto dopuszczalną maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych.
Wysokość środków trwałych, poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.
Na podstawie zapisów w rozdz. 8.6 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
     a) zakupu nieruchomości,
     b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
    c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.*
Zgodnie z tym zapisem, planowane przez Państwa koszty remontu, czyli dostosowania lokalu do prowadzenia przewidzianych w projekcie zadań projektowych są kwalifikowalne - w wysokości do 10% wydatków projektu (łącznie z wydatkami na środki trwałe w ramach kosztów bezpośrednich).

PYTANIE nr 3:

Czy wydatki na zakup i montaż elementów placu zabaw są objęte regułą cross-financingu?

ODPOWIEDŹ:

Tak, regułą cross-financingu obejmujemy wydatki związane z zakupem
i montażem elementów placu zabaw.

PYTANIE nr 4:

Czy kwalifikowalne będą wydatki związane z zakupem wyposażenia, jak np. mebelki, krzesła, jeśli lokal na klub dziecięcy będzie wynajmowany?

ODPOWIEDŹ:

Bez względu na to czy lokal jest własnością beneficjenta czy jest przez niego wynajmowany istnieje możliwość poniesienia w ramach projektu wydatków, związanych z wyposażeniem takich jak np. meble czy sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci.

PYTANIE nr 5:

Czy czynsz za najem może być wydatkiem bezpośrednim?

ODPOWIEDŹ:

Na podstawie zapisu w rozdz. 8.4 pkt 2 lit. e) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 :*

*Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności:*

*... e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne), związanych z obsługą administracyjną projektu.*

Zgodnie z powyższym, koszt czynszu za najem dotyczący kosztów administracyjnych, w tym związany z wynajmem biura dla osób zarządzających projektem jest kwalifikowany jako koszt pośredni projektu.

W przypadku kosztów wynajmu sal, w których będą prowadzone działania na rzecz dzieci, w tym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, finansowane w ramach kosztów bezpośrednich są one rozliczone również w ramach kosztów bezpośrednich projektu.

PYTANIE nr 6:

Czy jeśli przy rekrutacji dzieci do np. klubu dziecięcego nie znajdę takich, w których rodzinach dochód na członka nie przekracza określonej kwoty, mogę przyjmować inne dzieci?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu *Kryteria wyboru projektów dla działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020:*

Kryteria merytoryczne szczegółowe
Minimalny zakres informacji, które muszą zostać przedstawione przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie, obejmuje co najmniej:

*... c) zasady rekrutacji uczestników do projektu\**

*\* Wnioskodawca na etapie rekrutowania do projektu ostatecznych odbiorców wsparcia, zobowiązany jest do udzielenia wsparcia w pierwszej kolejności osobom, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.*

Oznacza to, że w przypadku gdy do rekrutacji nie przystąpią rodzice, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej tj. 528 zł dla osoby w rodzinie[[1]](#footnote-1), beneficjent może przyjąć do projektu dzieci, których rodzice osiągają wyższe dochody. Należy przy tym pamiętać, iż celem spełnienia niniejszego kryterium wnioskodawca/ beneficjent zobligowany jest do opisania we wniosku zasad rekrutacji uczestników projektu, z których będzie wynikało w jaki sposób zapewni preferencje dla osób, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. [↑](#footnote-ref-1)