****

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

**Kryteria wyboru projektu dla działania**

**13.3 Infrastruktura społeczno – publiczna (odbudowa po powodzi)**

**w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027**

**Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**

**Opole, sierpień 2025 r.**

**KRYTERIA FORMALNE**

**DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ FEO 2021-2027**

**(z wyłączeniem działań wdrażanych przez instrumenty finansowe)**

**Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**

| **lp.** | **Nazwa kryterium** | **Definicja** | **Opis znaczenia kryterium** |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Projekt złożony w ramach właściwego działania oraz naboru | Bada się czy projekt został złożony w ramach właściwego działania i naboru wskazanego w Regulaminie wyboru projektów.  Kryterium nie podlega poprawie. Nie spełnienie kryterium, skutkuje negatywną oceną (projekt nie jest oceniany przez pozostałe kryteria formalne).  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. | Kryterium bezwzględne  dostępowe (0/1) |
| 2. | Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) uprawnieni do składania wniosku | Rodzaj potencjalnych beneficjentów (za których należy rozumieć Wnioskodawcę  i Partnerów) określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEO 2021-2027 (dokument aktualny na dzień zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Opolskiego Regulaminu wyboru projektów), oraz Regulaminie wyboru projektów.  Bada się czy Wnioskodawca i Partnerzy wpisują się w typ beneficjenta określony w Regulaminie wyboru projektów.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 3. | Zgodność projektu  z typem przedsięwzięcia, opisem działania | Bada się projekt w zakresie zgodności z typem przedsięwzięcia oraz w zakresie zgodności z opisem działania (w tym celem oraz zakresem interwencji) przewidzianym w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEO 2021-2027 oraz w Regulaminie wyboru projektów.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 4. | Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów FEO 2021-2027 (dokument aktualny na dzień zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Opolskiego Regulaminu wyboru projektów), w tym w zakresie:  - warunków realizacji projektów (jeżeli dotyczy) oraz Regulaminem wyboru projektów | Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie zgodności projektu co najmniej w zakresie:   * nie przekroczenia pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania; * spełnienia warunku minimalnej/maksymalnej wartości projektu (o ile dotyczy); * spełnienia warunku minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu (o ile dotyczy); * innych formalnych warunków realizacji projektów.   Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 5. | Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się  o dofinansowanie | Bada się czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:   * art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, * art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, * art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.   Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 6. | Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy projektów w ramach Priorytetu 13 FEO 2021-2027 – RESTORE) | Na podstawie art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z Funduszy, w przypadku gdy zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności.  Powyższe nie dotyczy projektów w ramach Priorytetu 13 FEO 2021-2027, w którym na zasadzie odstępstwa od art. 63 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. do otrzymania wsparcia mogą zostać wybrane również projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że stanowią one odpowiedź na skutki powodzi, która wystąpiła na terenie województwa opolskiego w okresie od 13 września 2024 r. do 04 października 2024 r.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 7. | Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowania wydatków  w ramach FEO 2021-2027 | Bada się, czy realizacja projektu mieści się w ramach czasowych FEO 2021-2027, określonych datami od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2029 r.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 8. | Projekt realizowany na terenie województwa opolskiego | Sprawdza się, czy projekt jest realizowany na terenie województwa opolskiego.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 9. | Zasadność zawarcia partnerstwa w ramach projektu (jeśli dotyczy) | W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Udział partnerów nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji tych zasobów. Niezbędna jest realizacja przez partnera/ów zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach kosztów bezpośrednich i tym samym korzystanie przez partnera/ów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnera/ów w budżecie projektu.  W przypadku zawarcia w ramach projektu niezasadnego partnerstwa/ niezasadnych partnerstw kryterium zostanie ocenione negatywnie.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 10. | W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (jeśli dotyczy) | W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie Wnioskodawca zobligowany jest spełniać wymogi utworzenia partnerstwa wskazane w art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 11. | Wnioskodawca określił wartość docelową większą od zera dla wszystkich wybranych wskaźników  w projekcie | Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera dla wszystkich wybranych wskaźników w projekcie.  Kryterium nie dotyczy wskaźników horyzontalnych.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 12. | Projekt, którego łączna wartość wyrażona w PLN nie przekracza 200 tys. EUR rozliczany jest  z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków wskazanych w Regulaminie wyboru projektów (jeśli dotyczy) | W projekcie, którego łączna wartość wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR (do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia o naborze) następuje weryfikacja obowiązku zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków wskazanych w Regulaminie wyboru projektów.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 13. | Poprawność formalno-techniczna projektu | Sprawdza się, czy dołączona dokumentacja projektowa została przygotowana zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, jest kompletna, spójna i prawidłowo podpisana oraz czy nie zawiera błędów formalno-technicznych.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie  i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |

**KRYTERIA MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE**

**DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ FEO 2021-2027**

**(z wyłączeniem działań wdrażanych przez instrumenty finansowe)**

**Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**

| **Ip.** | **Nazwa kryterium** | **Definicja** | **Opis znaczenia kryterium** |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Założenia projektu zgodne z celami działania/typem przedsięwzięcia , a także z zasadą deinstytucjonalizacji | Sprawdza się zgodność założeń projektu z celami działania /typem przedsięwzięcia określonymi w Programie regionalnym *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* oraz w *Szczegółowym opisie priorytetów FEO 2021-2027*, a także z zasadą deinstytucjonalizacji oraz z *Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju*.  Zgodność projektu z zasadą deinstytucjonalizacji oznacza, że nie może być finansowana infrastruktura placówek świadczących usługi w formie instytucjonalnej, która powoduje segregację społeczną i przestrzenną poszczególnych grup społecznych, tj. placówek świadczących całodobową opiekę długoterminową (np.: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, noclegownie, schroniska dla bezdomnych), a także szkół specjalnych.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 2. | Prawidłowość ponoszonych wydatków (jeśli dotyczy) | W przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie weryfikacji podlega prawidłowość ponoszonych wydatków na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w załącznikach.  Bada się w szczególności m.in. zapisy dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 3. | Wykonalność  i efektywność projektu | Bada się wykonalność projektu wg:   1. planowanego harmonogramu; 2. zakresu rzeczowego,; 3. złożoności procedur przetargowych; 4. innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu; 5. wykonalności instytucjonalnej (w tym bada się, czy wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, organizacyjną i kadrową oraz czy posiada potencjał ekonomiczny do realizacji projektu, gwarantujące stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi celami)).   Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 4. | Kwalifikowalność wydatków | Bada się kwalifikowalność wydatków zaplanowanych/poniesionych w ramach projektu z uwzględnieniem:   1. racjonalności i niezbędności do realizacji projektu; 2. zakresu rzeczowego projektu; 3. realizowanych zadań, celów projektu oraz ich wskaźników; 4. czy wydatki nie są zawyżone w stosunku do cen rynkowych, czy prawidłowo uzasadniono ich wysokość; 5. prawidłowości wyliczenia stawek jednostkowych lub ryczałtowych/kwot ryczałtowych; 6. spełnienia wymogów określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodności z programem pomocy publicznej i odpowiednimi aktami normatywnymi wskazanymi w SZOP i/lub Regulaminie wyboru projektów; 7. zgodności z limitami i ograniczeniami wskazanymi w SZOP i/lub Regulaminie wyboru projektów.   Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 5. | Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej | Sprawdza się m.in. czy prawidłowo założono występowanie lub nie pomocy publicznej.  Badana jest kompletność dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę dla potrzeb weryfikacji spełniania kryterium.  W przypadku występowania pomocy publicznej sprawdza się kwalifikowalność wydatków zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami właściwego ministra oraz odpowiednimi przepisami określającymi zasady udzielania pomocy publicznej wskazanymi w SZOP i/lub Regulaminie wyboru projektów.  W przypadku niewystępowania pomocy publicznej, sprawdza się czy właściwie uzasadniono przyjęcie takiego założenia.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 6. | Instytucjonalna  i organizacyjna trwałość projektu | Bada się trwałość projektu:   1. instytucjonalną, 2. organizacyjną.   Badana jest kompletność dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę dla potrzeb weryfikacji spełniania kryterium.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 7. | Adekwatność i realność wybranych wskaźników  w kontekście celu projektu | Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter projektu, mierząc założone cele, oraz czy ich wartości docelowe są realne do osiągnięcia. Ocena uwzględnia zgodność wskaźników z celami projektu, realność wartości docelowych w kontekście budżetu, czasu, miejsca realizacji, kondycji finansowej Wnioskodawcy oraz innych kluczowych czynników.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 8. | Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępność dla osób  z niepełnosprawnościami | Sprawdza się, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnoprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć: zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów (w tym także usług), które nie zostały uznane za neutralne, dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek, 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. Ponadto, bada się zgodność projektu z koncepcją uniwersalnego projektowania  w przypadku stworzenia nowych produktów, stosowania racjonalnych usprawnień,  o ile wymaga tego charakter projektu. Sprawdza się, czy wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększa dostępność i eliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych. Bada się, czy założenia projektowe uwzględniają równy dostęp dla wszystkich, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu (w tym także usług) na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że któryś z produktów projektu (w tym także usług) ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taka deklaracja wraz z uzasadnieniem musi być zamieszczona w treści wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku ocenione zostanie, czy ww. uzasadnienie można uznać za adekwatne i wystarczające. Uznanie neutralności określonych produktów (usług) projektu nie zwalnia jednak beneficjenta ze stosowania standardów dostępności dla realizacji pozostałej części projektu, dla której standardy dostępności mają zastosowanie.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 9. | Projekt jest zgodny  z zasadą równości kobiet  i mężczyzn | Sprawdza się, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie zgodny z zasadą równości mężczyzn i kobiet. Przez zgodność z tą zasadą należy rozumieć, z jednej strony zaplanowanie takich działań w projekcie, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane w projekcie).  Z drugiej strony zaś stworzenie takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć. Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.  Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ projektu na zasadę równości mężczyzn i kobiet. Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że projekt ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas musi uzasadnić we wniosku  o dofinansowanie projektu, dlaczego projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełniania ww. zasady. W takim przypadku ocenione zostanie, czy ww. uzasadnienie można uznać za adekwatne i wystarczające.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 10. | Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy. | Sprawdza się czy we wniosku wskazano informacje potwierdzające zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.  Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.  W sytuacji, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), weryfikuje się, czy nie podjęła jakichkolwiek działań dyskryminujących, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060.  Kryterium jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wnioskodawcę.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 11. | Projekt jest zgodny  z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy. | Sprawdza się czy we wniosku wskazano informacje potwierdzające zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.  Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 12. | Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju | Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny lub w uzasadnionych przypadkach neutralny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. Głównym założeniem tej zasady jest zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Działania te muszą jednocześnie nie stać w sprzeczności z zachowaniem trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. W praktyce może to oznaczać podejmowanie działań wykraczających poza obowiązujące przepisy prawa krajowego jak i UE w zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może także wdrożonych w jednostkach systemów zarządzania środowiskiem oraz stosowania zielonych zamówień publicznych. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenia jej skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były promowane podczas przygotowania i wdrażania umów partnerstwa i programów.  Produkty i efekty projektów powinny spełniać te wymogi lub w uzasadnionych przypadkach być w stosunku do nich neutralne.  Spełnianie wymogów rozwoju zrównoważonego lub neutralność produktu projektu musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku kryterium uznaje się za spełnione.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne  (0/1) |
| 13. | Projekt jest zgodny  z zasadą ‘nie czyń znaczących szkód’ DNSH | Sprawdza się, czy projekt wpisuje się w „typy przedsięwzięć” na poziomie FEO 2021-2027, dla których zasada DNSH jest spełniona.  Sprawdzenie polega na weryfikacji czy projekt wypełnia wszystkie wymogi nałożone na dany typ działań w analizie DNSH. Kryterium uznaje się za spełnione tylko wtedy gdy dane przedsięwzięcie wypełnia wszystkie wymogi dla danego typu przedsięwzięcia czyli nie ma wpływu na żaden z sześciu celów środowiskowych, wynikających z art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii[[1]](#footnote-1).  W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych weryfikuje się również, czy w trakcie realizacji tych przedsięwzięć stosowane będą standardy ochrony drzew i zieleni.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne  (0/1) |
| 14. | Projekt jest zgodny  z krajowymi oraz unijnymi przepisami ochrony środowiska | W ramach kryterium bada się czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:   * ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; * ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony; * ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; * ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; * Wytycznymi w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów współfinansowanych w okresie programowania 2014–2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021–2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.).   Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne  (0/1) |
| 15. | Odporność infrastruktury na zmiany klimatu (jeśli dotyczy) | Weryfikacja polega na ocenie czy projekt jest zgodny z art. 73 ust. 2 lit. j) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu.  Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie uzasadnienia odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu[[2]](#footnote-2) przedstawionego we wniosku o dofinansowanie i załącznikach. Uzasadnienie odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu powinno być zgodne z metodologią wynikającą z *Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01).* | Kryterium bezwzględne  (0/1/) |
| 16. | Poprawność formalno-techniczna projektu | Sprawdza się, czy dołączona dokumentacja projektowa została przygotowana zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, jest kompletna, spójna i prawidłowo podpisana oraz czy nie zawiera błędów formalno-technicznych.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 17. | Zgodność projektu w tym podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji | W ramach kryterium badane jest czy projekt przygotowany/ przygotowywany jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wnioskodawca powinien wykazać możliwość realizacji inwestycji (w tym usług objętych projektem), zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi np. ustawą PZP, prawem budowlanym.  Jeżeli realizacja zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem projektu rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, oceniane będzie, czy w okresie tym przy realizacji projektu przestrzegano ww. przepisów prawa dotyczących danego projektu.  W ramach kryterium weryfikuje się także, czy projekt nie jest powiązany z uzasadnioną opinią Komisji Europejskiej (KE) wydaną na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) kwestionującą zgodność z prawem i prawidłowość wydatków lub wykonania projektu.  Kryterium jest niespełnione w przypadku, gdy projekt jest bezpośrednio powiązany z taką opinią, tzn. miałby zostać zrealizowany na podstawie prawa, co do którego KE ma wątpliwości opisane w uzasadnionej opinii wydanej na podstawie ww. artykułu TFUE.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 18. | Finansowa trwałość projektu  (jeśli dotyczy) | Bada się finansową trwałość projektu na podstawie dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę dla potrzeb weryfikacji spełniania kryterium.  Kryterium dotyczy projektów, w ramach których przedłożono uproszczone Studium Wykonalności Inwestycji – w sytuacji gdy Regulamin wyboru projektów dopuszcza taką możliwość.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |

**KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE – ODBUDOWA PO POWODZI**

**DZIAŁANIE 13.3 Infrastruktura społeczno – publiczna (odbudowa po powodzi).**

**(postępowanie niekonkurencyjne)**

**Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**

| **KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE – ODBUDOWA PO POWODZI** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Definicja** | **Opis znaczenia kryterium** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Projekt realizowany w odpowiedzi na powódź, która wystąpiła na terenie województwa opolskiego w okresie od 13 września 2024 r. do 04 października 2024 r. | Weryfikacji podlega, czy w zakresie:   1. infrastruktury - projekt jest realizowany na terenie wskazanym w treści Rozporządzenia z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego oraz jego aktualizacji, tj. wszystkich gmin znajdujących się na terenie powiatów:  * brzeskiego, * głubczyckiego * kędzierzyńsko – kozielskiego, * krapkowickiego, * nyskiego, * opolskiego * prudnickiego.  1. odtworzenia gotowości bojowej jednostek OSP/PSP poprzez naprawę, zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, dowodzeniowych, łączności oraz sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji m.in. ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych podejmowanych w ramach działania 13.1 Wsparcie OSP/PSP (odbudowa po powodzi) -projekt dotyczy ww. samochodów/sprzętu i wyposażenia, które uległy uszkodzeniu / zniszczeniu w wyniku powodzi lub podczas usuwania jej skutków.   Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 2. | Zakres przedsięwzięcia związany z usuwaniem skutków powodzi | Weryfikacji podlega, czy zakres przedsięwzięcia związany jest z przywracaniem funkcji infrastruktury sprzed wystąpienia powodzi, tj. budową, odbudową, remontem, przebudową, a także naprawą / zakupem sprzętu i wyposażenia, który uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku powodzi.  Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury, jeżeli jej odtworzenie w dotychczasowym miejscu jest nieuzasadnione, np. z powodu zagrożenia potencjalnymi klęskami żywiołowymi.  Planowany zakres projektu powinien wynikać z dokumentu wskazującego zakres poniesionych strat udokumentowanych przez niezależny od Wnioskodawcy podmiot, np. raportu policji, straży pożarnej, komisji, rzeczoznawcy, weryfikatora szkód, właściwego organu/instytucji. Dodatkowo należy załączyć dokumentację fotograficzną poniesionych strat.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 3. | Zakaz kumulacji pomocy | Weryfikacji podlega czy wniosek o dofinansowanie nie obejmuje wydatków, które zostały poniesione z innych źródeł (krajowych lub unijnych, w tym z systemu ubezpieczeń, dotacji, pożyczek).  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 4. | Zgodność z aktami prawnymi dotyczącymi parametrów technicznych projektowanych obiektów oraz lepszego odbudowania infrastruktury | Bada się zgodność projektowanego przedsięwzięcia z obowiązującymi regulacjami dla danego typu inwestycji (w tym bada się odporność na ryzyko związane ze zmianami klimatu, w szczególności zagrożenia powodziowe).  Przez lepsze odbudowanie rozumie się odbudowę, odnowę, rekonstrukcję po wystąpieniu klęski żywiołowej z uwzględnieniem zasady zwiększenia odporności i gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |

**KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE – ODBUDOWA PO POWODZI**

**PRIORYTET FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ ODBUDOWY I ODPORNOŚCI OPOLSKIEGO PO POWODZI (RESTORE)**

**DZIAŁANIE 13.3 Infrastruktura społeczno – publiczna (odbudowa po powodzi)**

**(postępowanie niekonkurencyjne)**

**Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**

|  |  |
| --- | --- |
| **KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE** | |
| **Priorytet** | **FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ ODBUDOWY I ODPORNOŚCI OPOLSKIEGO PO POWODZI (RESTORE)** |
| **Działanie** | **13.3 Infrastruktura społeczno - publiczna (odbudowa po powodzi)** |
| **Typ przedsięwzięcia:**   1. **Inwestycje w infrastrukturę społeczno-publiczną będącą w zasobach JST m.in. w zakresie budowy, odbudowy, remontu, przebudowy zniszczonych w wyniku powodzi budynków, a także naprawa, zakup sprzętu i wyposażenia:** 2. **żłobków, ośrodków wychowania przedszkolnego, szkół i placówek kształcenia ogólnego/zawodowego, ustawicznego, w tym przyszkolnej infrastruktury sportowej,** 3. **podmiotów świadczących usługi społeczne dla osób starszych i z niepełnosprawnościami (dzienne domy pomocy społecznej, dzienne domy pobytu, rodzinne domy pomocy, mieszkania treningowe i wspomagane, środowiskowe domy samopomocy),** 4. **podmiotów świadczących rodzicielstwo zastępcze zawodowe, w tym rodzinnych domów dziecka,** 5. **mieszkań treningowych / wspomaganych /interwencyjnych, w tym dla powodzian, młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą i inne placówki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, rodzin w kryzysie, osób w kryzysie bezdomności itp.** 6. **instytucji kultury, np.: bibliotek, domów kultury, muzeów, świetlic,** 7. **placówek wsparcia dziennego, takie jak świetlice terapeutyczne, środowiskowe,** 8. **podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej (np. ZAZ-y, WTZ-y, CIS-y, KIS-y),** 9. **urzędów, w tym ośrodków pomocy społecznej,** 10. **podmiotów świadczących usługi społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w formie zdeinstytucjonalizowanej,** 11. **służącej wzmacnianiu potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacji usług społecznych.** 12. **Budowa / przebudowa / modernizacja zniszczonych w wyniku powodzi dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – prowadzących do obiektów świadczących usługi społeczne (np. edukacyjne, społeczne, zdrowotne, kulturalne).** | |

| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Definicja** | **Opis znaczenia kryterium** |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności usług świadczonych  w lokalnej społeczności  (dot. typu przedsięwzięć nr: 1b, 1c, 1d, 1f) | Weryfikacji podlega, czy projekt będzie miał wpływ na zwiększenie dostępności usług świadczonych w lokalnej społeczności. Usługi świadczone w lokalnej społeczności – usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:   1. zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby); 2. umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą (w zakresie wsparcia dzieci uwzględnianie ich zdania); 3. zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem; 4. gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.   Warunki, o których mowa w lit. a-d muszą być spełnione łącznie.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 2. | Projekt nie dotyczy placówek świadczących usługi w formie instytucjonalnej | W ramach projektów nie będzie finansowana infrastruktura placówek świadczących usługi w formie instytucjonalnej.  Poprzez opiekę instytucjonalną rozumie się usługi świadczone w:   1. placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego, całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 8 osób, lub w której spełniona jest co najmniej jedna z poniższych przesłanek:  * usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do możliwości i potrzeb danej osoby); * wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców; * mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki; * mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem;  1. placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub w innej placówce wieloosobowego, całodobowego pobytu lub opieki; 2. placówce interwencyjnego zakwaterowania (noclegownie, schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, ogrzewalnie).   Opieka instytucjonalna realizowana jest w szczególności w takich instytucjach jak dom pomocy społecznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 3. | W przypadku inwestycji w infrastrukturę placówek dziennych nie jest ona zlokalizowana na nieruchomości, na której znajduje się inna placówka świadcząca opiekę instytucjonalną  (dot. typu przedsięwzięcia nr 1 b) | Weryfikuje się, czy we wniosku wskazano informacje potwierdzające, że w przypadku inwestycji w infrastrukturę placówki dziennej, nie jest ona zlokalizowana na nieruchomości, na której znajduje się inna placówka świadcząca opiekę instytucjonalną.  Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 4. | Inwestycje  w mieszkalnictwo  (dot. typu przedsięwzięć nr: 1b, 1d) | Inwestycje w mieszkalnictwo nie mogą przyczyniać się do segregacji przestrzennej grup zmarginalizowanych. Oznacza to w szczególności, że:   1. *mieszkania treningowe\*, wspomagane*\*\* oraz *mieszkania* *z usługami*/ze *wsparciem*\*\*\* nie mogą być zlokalizowane na nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej, 2. w przypadku nieruchomości, w której znajduje się do 8 lokali włącznie, mieszkania treningowe, wspomagane lub inne mieszkania z usługami/ze wsparciem mogą stanowić 50% lokali. W nieruchomości o większej liczbie lokali, maksymalna liczba takich mieszkań 4 i 25% nadwyżki liczby lokali powyżej 4.  W przypadku mieszkań, w których przebywa jedna osoba, mieszkania te mogą stanowić 100% lokali w przypadku nieruchomości, w której znajduje się do 8 lokali włącznie, a w przypadku większych nieruchomości – odpowiednio 25% nadwyżki liczby lokali powyżej 8.   \* *Mieszkania treningowe* to forma pomocy społecznej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  \*\* *Mieszkanie wspomagane* to forma pomocy społecznej określona w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  \*\*\*W przypadku mieszkań z usługami/ze wsparciem obowiązuje standard opracowany przez IZ we współpracy z ROPS, który stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu.  Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 5. | Liczba miejsc w mieszkaniu  (dot. typu przedsięwzięć nr: 1b, 1d) | Liczba miejsc w mieszkaniu (treningowym, wspomaganym oraz w mieszkaniu z usługami/ze wsparciem) nie może być większa niż 3, chyba że większa liczba miejsc wynika z faktu bycia rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pokoje w mieszkaniu wspomaganym powinny być 1-osobowe.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 6. | Projekt z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej zakłada wdrażanie Modelu Dostępnej Szkoły  (dot. typu przedsięwzięcia nr: 1a) | Podczas realizacji inwestycji w infrastrukturę edukacyjną wdrażany jest, wypracowany w ramach PO WER, Model Dostępnej Szkoły [1] (MDS) w celu poprawy dostępności poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.  [1] <https://model.dostepnaszkola.info/>  Celem wdrożenia MDS jest poprawa dostępności ośrodków wychowania przedszkolnego, szkół  i placówek kształcenia zawodowego / ustawicznego poprzez eliminowanie istniejących barier we wszystkich działaniach przez nie podejmowanych, zarówno w zakresie dostępności infrastruktury budynków, jak i realizowanych przez OWP/szkoły/placówki funkcji dydaktycznych, rozwijających, opiekuńczych oraz wychowawczych, a także przeciwdziałanie powstawaniu kolejnych.  MDS i standardy dostępności w nich zawarte odnoszą się zarówno do już istniejących OWP/szkół/placówek, jak i tych, które dopiero rozpoczną swoją działalność.  Warunkiem spełnienia kryterium na etapie oceny projektu jest zamieszczenie we wniosku  o dofinansowanie informacji, że podczas realizacji projektu wdrażany będzie MDS.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 7. | Projekt nie finansuje infrastruktury ani wyposażenia szkół specjalnych i placówek prowadzących lub utrzymujących segregację grup wrażliwych i/lub defaworyzowanych  (dot. typu przedsięwzięcia nr: 1a) | W ramach projektów nie będzie finansowana infrastruktura i wyposażenie szkół specjalnych  i placówek edukacyjnych, które prowadzą lub utrzymują segregację grup wrażliwych i/lub defaworyzowanych.  Do grup osób wrażliwych społecznie oraz defaworyzowanych należy zaliczyć w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami, niedostostosowane społecznie,  z rodzin migranckich, ze społeczności romskiej.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 8. | Wykorzystanie zielonej  i niebieskiej infrastruktury  (dot. typu przedsięwzięcia nr: 2) | Weryfikuje się czy tam, gdzie jest to technicznie możliwe, realizowane projekty w zakresie infrastruktury drogowej będą obejmowały zapewnienie retencji i podczyszczania wód opadowych przez wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 9. | Dostęp inwestycji drogowych do obiektów świadczących usługi społeczne (wsparcie inwestycji drogowych jedynie o charakterze dostępowym)  (dot. typu przedsięwzięcia nr: 2) | Weryfikuje się czy projekt dotyczy inwestycji w drogi lokalne (powiatowe i gminne) uszkodzone w wyniku powodzi, które w sposób bezpośredni prowadzą do obiektu świadczącego usługi społeczne (np. edukacyjne, społeczne, zdrowotne, kulturalne).  Możliwa jest inwestycja na drogach lokalnych pośrednio prowadzących do ww. obiektu w sytuacji, gdy Wnioskodawca udowodni, że zapewniają one jedyny dostęp do tego obiektu.  Dopuszcza się budowę nowych dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) prowadzących do nowego odbudowanego po powodzi obiektu świadczącego usługi społeczne (np. edukacyjne, społeczne, zdrowotne, kulturalne).  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |
| 10. | Zgodność przedsięwzięć drogowych z Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  (dot. typu przedsięwzięcia nr: 2) | Weryfikuje się czy w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach miejskich, nie stoją one w sprzeczności z celami Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej / innych dokumentów planowania mobilności miejskiej.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i załączników i/lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę. | Kryterium bezwzględne (0/1) |

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL [↑](#footnote-ref-1)
2. zgodnie z art. 2 pkt. 42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. „uodparnianie na zmiany klimatu” oznacza proces mający na celu zapobieganie podatności infrastruktury na potencjalne długoterminowe skutki zmian klimatu, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania zasady „efektywności energetycznej przede wszystkim” oraz zgodności poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z projektu z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. [↑](#footnote-ref-2)