Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: zatrudnienie.efs@pomorskie.eu

**UWAGA!!!**

**Każde pytanie ze strony wnioskodawcy jest rozpatrywane indywidualnie przez IZ FEP.**

**W przypadku wysłania pytań w ostatnich dniach naboru należy mieć na uwadze, iż czas otrzymania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania może ulec wydłużeniu lub też może wiązać się z otrzymaniem odpowiedzi po zakończeniu naboru.**

# WNOSKODAWCA:

1. **Czy składając wniosek w naborze na Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w ramach projektu Działanie 5.9. Kształcenie ustawiczne – przy założeniu, że zostalibyśmy wyłonieni jako Operator – czy moglibyśmy nadal świadczyć usługi szkoleniowe w ramach bazy BUR jako firma szkoleniowa? Aktualnie realizujemy szkolenia w ramach bazy BUR.**

**Odpowiedź z 03.06.2024:**

Zgodnie z Regulaminem wybory projektu sekcja 2.3.5.: „W ramach projektu PSF **nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej**, która:

c) jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję operatora lub partnera w danym projekcie PSF albo przez podmiot powiązany z operatorem lub partnerem kapitałowo lub osobowo;

d) jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję operatora lub partnera operatora PSF w którymkolwiek RP lub FERS.”

W związku z powyższym, Operator nie może świadczyć usług w ramach danego projektu, a także którymkolwiek projekcie regionalnym czy krajowym, jednocześnie może być zarejestrowana w BUR jako firma szkoleniowa i realizować szkolenia na rynku komercyjnym, poza PSF.

# GRUPA DOCELOWA:

1. **Jesteśmy zarejestrowani w BURze. Czy jeśli zostalibyśmy Operatorem, to czy uczestnicy projektu mogą brać udział w naszych szkoleniach, studiach podyplomowych (realizowanych przez nas)?**

**Odpowiedź z 03.06.2024:**

Zgodnie z Regulaminem wybory projektu sekcja 2.3.5.: „W ramach projektu PSF **nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej**, która:

c) jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję **operatora** lub **partnera** w danym projekcie PSF albo przez **podmiot powiązany z operatorem** lub **partnerem** kapitałowo lub osobowo[[1]](#footnote-1)[2];

d) jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję **operatora** lub **partnera** operatora PSF w którymkolwiek RP lub FERS.”

W związku z powyższym nie jest możliwe, by Operator świadczył usługi rozwojowe w ramach danego projektu PSF lub w jakimkolwiek regionalnym projekcie RP lub krajowym FERS.

1. **Zgodnie z regulaminem projektu wsparcie w ramach Działania 5.9. FEP Kształcenie ustawiczne – usługi rozwojowe udzielane jest osobom dorosłym, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje. Wsparciem mogą zostać objęte tylko osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny lub pracujące albo uczące się na terenie województwa pomorskiego.**

**Z drugiej natomiast strony zgodnie z informacjami uzyskanymi na spotkaniu informacyjnym dnia 10.06.2024r. w projekcie nie może być udzielana pomoc de minimis ani pomoc publiczna.**

**Czy zatem w świetle powyższego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobową), w tym osoby z działalnością zawieszą, a takowe mogą być zatrudnione w innych przedsiębiorstwach lub zarejestrowane jako osoby bezrobotne (art. 2 ust. 2 pkt. F ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) bazując na wyjaśnieniach UOKIK są wyłączone ze wsparcia i fakt, ten winien podlegać weryfikacji na etapie rekrutacji. Czy może należy weryfikować powiązanie zakresu tematycznego szkolenia i profilu prowadzonej dzielności i jeśli takowe nie występuje osobę, taką możemy zakwalifikować do udziału w projekcie.**

**Odpowiedź z 12.06.2024:**

Na spotkaniu informacyjnym w dniu 10.06.2024r. podano informację, iż z uwagi na specyfikę grupy docelowej, w projekcie nie powinna wystąpić pomoc publiczna/pomoc *de minimis*, co nie wyklucza sytuacji, że może ona wystąpić.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobową), w tym osoby z działalnością zawieszoną nie są wyłączone ze wsparcia w ramach Działania 5.9. Niemniej jednak, w kontekście możliwości wystąpienia pomocy publicznej/pomocy *de minimis*, to operator jest zobowiązany do zweryfikowania, czy istnieje powiązanie zakresu tematycznego szkolenia z profilem prowadzonej działalności, również zawieszonej działalności gospodarczej. Jeśli takowe występuje, uczestnik nie jest wykluczony z otrzymania wsparcia, jednak będzie ono objęte pomocą publiczną/pomocą *de minimis.*

# WSPARCIE:

1. **Usługa szkoleniowa i usługa doradcza mają praktycznie taka samą definicję. Jaka jest faktycznie różnica dla tego naboru? Szczególnie chodzi o definicję usługi doradczej. Jakiego rodzaju usługi doradcze mogą być kwalifikowalne do wsparcia dla osób fizycznych? Czy BUR będzie z góry określała, która usługa doradcza kwalifikuje się do wsparcia w ramach PSF?**

**Odpowiedź z 10.06.2024:**

Definicja usług rozwojowych wskazana w Regulaminie jest zgodna z § 3 Rozporządzenia Ministra Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Usługi szkoleniowe mają na celu poza nabyciem/potwierdzeniem/wzrostem kompetencji przede wszystkim
na celu uzyskanie/potwierdzenie/rozwój kwalifikacji, czego w przypadku usług doradczych nie można osiągnąć. W ramach projektu mogą być finansowane wszelkie usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, tj.: usługi szkoleniowe: szkolenie, szkolenie o charakterze zawodowym, studia podyplomowe, egzamin, oraz usługi doradcze: jak doradztwo biznesowe, coaching, mentoring.

1. **Operator opracowuje regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami (wzorami dokumentów m. in. takich jak: umowa wsparcia, formularz zgłoszeniowy uczestnika wsparcia, formularz rozliczający usługę rozwojową). Regulamin podlega akceptacji przez IZ FEP. Czy te dokumenty opracowuje Operator po podpisaniu umowy z IZ?**

**Odpowiedź z 10.06.2024:**

Tak, opracowanie regulaminu rekrutacji wraz załącznikami przez operatora nastąpi po podpisaniu umowy z IZ FEP.

1. **Zgodnie z zapisami Regulaminu dla działania 5.9 Rozdział 2, pkt. 2.3, ppkt 2.3.4 kwalifikowalne są koszty usługi rozwojowej głownie, które będą realizowane za pośrednictwem BUR, jednakże zgodnie z ppkt 2.3.1 pkt. 8 dopuszcza się sytuację, iż „Operator umożliwi uczestnikowi projektu złożenie zamówienia na usługę rozwojową za pomocą odrębnej funkcjonalności BUR, m.in. w sytuacji, gdy usługi rozwojowe, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie, nie są dostępne w BUR (tzw. giełda usług)” zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie/ wyjaśnienie w/w zapisu.**

**Odpowiedź z 10.06.2024:**

Jeśli w Bazie Usług Rozwojowych nie ma usługi, którą zainteresowany jest uczestnik projektu, operator może złożyć zamówienia na konkretną usługę rozwojową pod potrzeby tej osoby. Informacja o braku odpowiedniego szkolenia w BUR trafia na tablicę ogłoszeń widoczną dla firm szkoleniowych zarejestrowanych w BUR. Gdy jakiś dostawca usług rozwojowych zdecyduje się na świadczenie usługi zgodnej z zapotrzebowaniem, powinien skontaktować się z operatorem i umieścić informację o usłudze w BUR.

1. **Co do zasady wsparcie może zostać udzielone osobie, która ma miejsca zamieszkania lub pracuje
lub uczy się na terenie danego subregionu. Co z osobami, które mieszkają z jednym subregionie
a pracują, uczą się w innym subregionie? Co jest brane przede wszystkim pod uwagę, czy na pierwszym m miejscu jest to miejsce zamieszkania a później praca czy szkoła? Czy jeżeli osoba zamieszkująca dany subregion skorzysta z usługi w tym samym subregionie może liczyć na preferencje?? Czy Operator może takie preferencje w ramach regulaminu ustalić samodzielnie?**

**Odpowiedź z 10.06.2024:**

Wsparcie udzielane jest osobom dorosłym, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje, tj.: osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny lub pracujące albo uczące się na terenie województwa pomorskiego. Nie ma wymogu co do pierwszeństwa udzielania wsparcia np. osobom zamieszkałym na danym subregionie. Preferowanie w Regulaminie rekrutacji takiego podejścia, ograniczałoby udzielenie wsparcia osobom np. pracującym na danym subregionie, które chciałby zgłosić się do projektu, a z uwagi na zawężone warunki ustalone przez operatora,
nie mogłyby skorzystać ze wsparcia.

1. **Zgodnie z zapisami Regulaminu dla działania 5.9 – 2.3.2 Zasady dotyczące finansowania usług rozwojowych „…3.Maksymalna kwota usługi rozwojowej (rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia), która może zostać rozliczona w ramach projektu wynosi 10 000,00 PLN na uczestnika,
przy czym uczestnik może wybrać usługę droższą. W takim przypadku zobowiązany jest
do sfinansowania różnicy z własnych środków poza projektem.
- Poziom dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 95% kosztów tej usługi, a wkład własny wnoszony przez uczestnika 5%.
- Maksymalna kwota dofinansowania usługi rozwojowej na jednego uczestnika (PESEL) wynosi 9 500,00 PLN.
-Uczestnik może skorzystać z kilku usług rozwojowych do wyczerpania maksymalnej kwoty dofinansowania usługi rozwojowej na jednego uczestnika, o której mowa w pkt. 5….”.**

**Czy została opracowany sposób postępowania w sytuacji gdy uczestnik nie wykorzysta całej przysługującej mu kwoty dofinasowania usługi rozwojowej? Czy operator będzie mógł te środki „uwolnić” jeśli tak, to po jakim czasie i na jakich warunkach?**

**Odpowiedź z 10.06.2024:**

Uczestnik może ponownie przystąpić do projektu u danego operatora, jeśli nie wykorzystał maksymalnej kwoty dofinansowania usługi rozwojowej. Należy mieć również na uwadze, że operator zobligowany jest do objęcia usługą rozwojową minimalnej liczby osób, w związku z czym w momencie ponownego przystąpienia uczestnika do projektu, we wskaźniku wliczany będzie tylko raz. Pozostałe środki będą mogły zostać uwolnione na kolejnego uczestnika. Nie należy blokować środków w maksymalnej wysokości przypadającej na daną osobę. Kwota zarezerwowanych środków powinna wynikać z umowy dotyczącej konkretnej usługi rozwojowej.
Jeżeli uczestnik będzie chciał ponownie skorzystać z następnej usługi rozwojowej, należy zweryfikować czy jest możliwość sfinansowania tej usługi mając na uwadze wartość wcześniejszej usługi oraz dostępność środków posiadanych przez operatora.

# **BUDŻET PROJEKTU**

1. **Czy w konkursie 5.9 BUR wkład własny może stanowić wkład finansowy od uczestników projektu? Refundacja kursu/ szkolenia może stanowić 95%, wiec i tak musza wyłożyć różnice. Pytanie czy wnioskodawca może tak zaprojektować budżet z wkładem własnym?**

**Odpowiedź z 11.06.2024:**

Wkład własny w projekcie może zostać zapewniony w postaci wkładu wnoszonego przez uczestników korzystających z usług rozwojowych. Zwracamy jednak uwagę, iż w ramach projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego na poziomie 5% w odniesieniu do wartości całego projektu. Oznacza to, że wkład
od uczestników nie będzie wystarczający do zapewnienia wymaganej wysokości wkładu w projekcie.
Wynika to z tego, że obok finansowania usług rozwojowych, mogą wystąpić w projekcie również inne zadania
i wydatki, a także koszty pośrednie. Dlatego, wkład wnoszony przez uczestników w wysokości 5% wartości rozliczanej usługi rozwojowej należy uzupełnić wkładem z innego źródła, tak, aby na poziomie całego projektu został zachowany właściwy montaż finansowy.

1. **Czy wkład własny musi być zachowany proporcjonalnie między Liderem i Partnerem? Czyli każdy ze stron musi wnieść taką samą wartość procentową wkładu własnego, czy może to być nieproporcjonalnie – tzn. Lider zapewnia (wnosi) cały wkład własny dla całego projektu, a Partner ma 100% dofinasowania swoich kosztów kwalifikowalnych?**

**Odpowiedź z 17.06.2024:**

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, wkład własny beneficjenta wynosi 5% wartości projektu, co oznacza, że jako Lider projektu odpowiada on za wniesienie wkładu własnego w wymaganej wysokości. Nie musi być on jednak zachowany proporcjonalnie między Liderem i Partnerem, tzn. nie muszą oni wnosić wkładu własnego w takiej samej wysokości.

1. **Wydatki kwalifikowane w projekcie:**

**- czy zakładacie państwo jakiś konkretny procentowy podział budżetu na wydatki związane z finansowaniem usług rozwojowych i koszty operatorskie (związane z obsługą osób i usług np. z w zakresie diagnozy potrzeb, budowania motywacji, wsparcia w zakresie obsługi BUR, monitoringu usług)?**

**Wg. analiz ogólnopolskich prowadzonych przez PARP, w zależności od województwa wydatki operatorskie kształtują się na poziomie nawet do 40% wydatków kwalifikowanych w projekcie (woj. dolnośląskie).**

**Odpowiedź z 19.06.2024:**

Nie, w ramach naboru nie przewidziano procentowego podziału budżetu na wydatki związane z finansowaniem usług rozwojowych i kosztów operatorskich. Należy jednak pamiętać, iż w ramach planowanego budżetu głównym kosztem będzie sfinansowanie usługi rozwojowej dla uczestników projektu, których minimalna ilość dla każdego z subregionów została określona w Regulaminie wyboru projektów w podrozdziale 2.5, pkt 4.

1. **Jaki jest katalog kwalifikowanych kosztów operatorskich, które można rozliczać w ramach wydatków bezpośrednich? Czy możemy do niego zaliczyć następujące pozycje:**
	1. **wynagrodzenia dla personelu merytorycznego prowadzącego działania związane z obsługą osób i usług np. z w zakresie diagnozy potrzeb, budowania motywacji, wsparcia w zakresie obsługi BUR, monitoringu usług, identyfikacji nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcia w ich walidacji i certyfikacji**
	2. **usługi zewnętrzne dla osób/podmiotów prowadzących działania związane z obsługą osób i usług np. z w zakresie diagnozy potrzeb, budowania motywacji, wsparcia w zakresie obsługi BUR, monitoringu usług, identyfikacji nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcia w ich walidacji i certyfikacji**
	3. **zakup systemów informatycznych**
	4. **zakup sprzętu/środków trwałych niezbędnych do realizacji usług (np.: laptopy, telefony, wyposażenie biurowe typu drukarki?)?**
	5. **zakup środków transportu – samochody?**
	6. **zwrot kosztów dojazdu do uczestników projektu w celach wsparcia, diagnozy lub monitoringu (delegacja/paliwo, nocleg, dieta)**

**Odpowiedź z 19.06.2024:**

Dla przedmiotowego konkursu nie został utworzony katalog kosztów operatorskich. Projektodawca samodzielnie planuje budżet projektu wskazując wydatki niezbędne do jego realizacji. Zakres działań i powiązanych z nimi wydatków wynika z obowiązków operatora wskazanych w podrozdziale 2.3.6 Regulaminu wyboru projektów. Należy przy tym pamiętać, że zaplanowane wydatki muszą być zasadne, racjonalne i kwalifikowalne, a więc spełniające warunki określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Jednocześnie przypominamy, iż w ramach przedmiotowego naboru nie przewiduje się wydatków w ramach cross-financingu, a jednoznaczna ocena kwalifikowalności danego wydatku będzie możliwa po zapoznaniu się z treścią całego wniosku o dofinansowanie, tj. po jego złożeniu w ramach konkursu.

1. **Czy koszty:**

**-utworzenia i funkcjonowania punktów obsługi uczestników, w tym doradztwa w zakresie BUR, wypełniania dokumentacji (rekrutacja aktywna),**

**-doradztwa zawodowego (bilans kompetencji)**

**-monitoringu realizacji wsparcia**

**-zapewnienia systemu IT na potrzeby obsługi procesu**

**można ująć w kosztach bezpośrednich, tak jak w innych województwach w przypadku PSF dla osób indywidualnych (np. łódzkie, śląskie, małopolskie)?**

**Odpowiedź z 24.06.2024:**

Wymienione koszty mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich. Zakres działań i powiązanych z nimi wydatków wynika z obowiązków operatora wskazanych w podrozdziale 2.3.6 Regulaminu wyboru projektów. Należy przy tym pamiętać, że zaplanowane wydatki muszą być zasadne, racjonalne i kwalifikowalne, a więc spełniające warunki określone w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*. Jednocześnie przypominamy, że jednoznaczna ocena kwalifikowalności danego wydatku będzie możliwa po zapoznaniu się z treścią całego wniosku o dofinansowanie, tj. po jego złożeniu w ramach konkursu.

1. **Czy w naborze numer FEPM.05.09-IZ.00-001/24 przewiduje się ponoszenie wydatków w ramach kosztów bezpośrednich w ramach środków trwałych tj. zakup wartości niematerialnych oraz zakup laptopów, drukarek czyli sprzętu niezbędnego do obsługi uczestników projektu?**

**Odpowiedź z 02.07.2024:**

Tak, zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich jest możliwy w niniejszym naborze. Należy przy tym pamiętać, że nie mogą one stanowić wydatków w ramach cross-financingu w rozumieniu *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, które nie są przewidziane w tym naborze. Jednocześnie informujemy, że zaplanowane wydatki muszą być konieczne i niezbędne do realizacji projektu, a jednoznaczna ocena ich kwalifikowalności będzie możliwa po zapoznaniu się z treścią całego wniosku o dofinansowanie, tj. po jego złożeniu w ramach konkursu.

1. **W RWP w podrozdziale 2.3.2 jest zapis, że poziom dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 95% kosztów tej usługi, a wkład własny wnoszony przez uczestnika 5%, czyli maksymalna kwota dofinansowania usługi rozwojowej na jednego uczestnika (PESEL) wynosi 9 500,00 PLN. Czy w naborze numer FEPM.05.09-IZ.00-001/24 jest możliwe wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu na wyższym poziomie np. 6%?**

**Odpowiedź z 02.07.2024:**

Nie, nie jest możliwe wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu na wyższym poziomie. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, poziom dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 95% tej usługi, a wkład własny wnoszony przez uczestnika 5%.

1. **Czy dopuszczalne jest uwzględnienie w ramach kosztów bezpośrednich budżetu projektu kosztów  lokali/biur (które nie są własnością Partnera – są wynajmowane) ale są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu (w biurze tym będą świadczone usługi doradcze dla uczestników projektu przez doradców zawodowych). Wynagrodzenie doradców zawodowych jest finansowane z kosztów bezpośrednich projektu.  Jeżeli tak, to do jakiej kategorii zadania/budżetu w SOWA zakwalifikować ten koszt.**

**Odpowiedź z 02.07.2024:**

Tak, dopuszczalne jest uwzględnienie w ramach kosztów bezpośrednich projektu kosztów lokali wynajmowanych przez Partnera, jeżeli są one niezbędne do realizacji celów projektu i Partner będzie podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w projekcie. Koszty wynajmu powinny być rozliczane proporcjonalnie w stosunku do czasu, w jakim będą wykorzystywane do realizacji projektu (w tym przypadku usług doradczych).

Koszty wynajmu sali/lokalu/biura należy zakwalifikować do kategorii „Usługi zewnętrzne”.

1. **Zgodnie z RWP podrozdział 2.3.6 do obowiązków Operatora m.in. należy**

**- rekrutacja uczestników projektu, w szczególności weryfikacja formularzy zgłoszeniowych potencjalnych uczestników wsparcia chcących skorzystać z usług rozwojowych oraz**

**- weryfikacja kwalifikowalności grupy docelowej do wsparcia**

**Czy koszty związane z rekrutacją uczestników i weryfikacją ich statusu mogą być zawarte i później rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich projektu?**

**Odpowiedź z 02.07.2024:**

Tak, koszty związane z rekrutacją uczestników i weryfikacją ich statusu należy ująć w ramach kosztów bezpośrednich. Jednocześnie należy pamiętać, że koszty działań informacyjno-promocyjnych projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) należą do katalogu kosztów pośrednich.

1. **W budżecie projektu w SOWIE2021, przy wprowadzaniu kosztów należy podać kategorię kosztów, przy wprowadzaniu kosztów Usług rozwojowych, które będą refundacją kosztów poniesionych przez uczestników projektu można wybierać tylko z katalogu:**

**Amortyzacja**

**Podatki i opłaty**

**Koszty pośrednie**

**Środki trwałe/Dostawy**

**Usługi zewnętrzne**

**Wartości niematerialne i prawne**

**Personel projektu**

**Dostawy (inne niż środki trwałe)**

**Która z powyższych kategorii powinna być przyporządkowana do kosztu refundacji usług rozwojowych? Czy wkład własny uczestników projektu wnoszony do kosztów usługi rozwojowej (5% jej wartości)  powinien być wpisany do budżetu projektu jako oddzielna pozycja?**

**Odpowiedź z 03.07.2024:**

Koszt usługi rozwojowej będący refundacją kosztów poniesionych przez uczestników projektu należy przyporządkować do kategorii Usługi zewnętrzne. Nie ma konieczności wykazywania wkładu własnego uczestników projektu jako oddzielna pozycja w budżecie projektu. W polu Wartość ogółem należy wpisać całkowitą kwotę usługi rozwojowej, natomiast w polu Dofinansowanie koszt wydatku pomniejszony o wartość wkładu własnego.

# KONTROLA

1. **Jaki jest oczekiwany % kontroli usług rozwojowych na poziomie całego projektu?**

**Odpowiedź z 19.06.2024:**

Istotny element kontroli projektu PSF prowadzonych przez operatorów stanowi wizyta monitoringowa w  miejscu realizacji usługi rozwojowej, której celem jest sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi m.in. w Karcie Usługi, w tym także w zakresie zgodności z zasadą niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Analogicznie jak w przypadku kontroli realizowanych przez IZ, każdy z Operatorów zobowiązany będzie do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi rozwojowej  w co najmniej 15% umów zawartych w danym roku kalendarzowym.

# PARTNERSTWO

1. Czy konieczne jest zawarcie między partnerami odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Partnerem wiodącym a Partnerami w Projekcie lub rozszerzenie zapisów umowy partnerskiej w tym zakresie, **kiedy każdy z partnerów jest odrębnym administratorem zgodnie z RODO**?

**Odpowiedź z 09.07.2024:**

Jeśli każdy z partnerów jest odrębnym administratorem danych, o którym mowa w RODO, niezawiera się odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Partnerem wiodącym a Partnerami w Projekcie oraz nie rozszerza się zapisów umowy partnerskiej w tym zakresie. Należy postępować zgodnie z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych m.in. RODO, ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

1. [2] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć powiązania, o których mowa w lit. b). [↑](#footnote-ref-1)