**Załącznik nr 4 Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

Spis treści

[System wskaźników w RPO WP 2014-2020 2](#_Toc464222189)

[Informacje dla beneficjenta 3](#_Toc464222190)

[2.1. Zasady dotyczące doboru wskaźników w projekcie 3](#_Toc464222191)

[2.2 Definicja uczestnika projektu 7](#_Toc464222192)

[2.3 Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie 7](#_Toc464222193)

[2.4 Moment pomiaru wskaźników w projekcie 10](#_Toc464222194)

[Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w SL2014 11](#_Toc464222195)

[Matryca wskaźników w RPO WP na lata 2014-2020 dla OP 6 finansowanej ze środków EFS 14](#_Toc464222196)

[Przykładowy wzór oświadczenia uczestnika projektu realizowanego w ramach OP  6   
RPO WP 2014-2020 nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie 31](#_Toc464222197)

# SYSTEM WSKAŹNIKÓW W RPO WP 2014-2020

Podstawą systemu monitorowania wskaźników postępu rzeczowego jest zastosowanie listy **wskaźników kluczowych** (tzw. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych - WLWK 2014). Lista ta zawiera wskaźniki wspólne oraz zestaw innych wskaźników przypisanych danemu Priorytetowi Inwestycyjnemu (PI). Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu określone zostały w załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.oraz, w stosownych przypadkach, wskaźniki specyficzne dla Programu są wykorzystywane zgodnie z art. 27 ust. 4 i art. 96 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) i (iv) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., natomiast wskaźniki kluczowe zostały opracowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej: „ustawą wdrożeniową”.

IZ RPO WP w pierwszej kolejności zastosowała wszystkie adekwatne wskaźniki kluczowe pochodzące z WLWK 2014, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Niezastosowanie wskaźnika wynika z nieuwzględnienia danego typu operacji lub grupy docelowej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego (RPO WP) 2014-2020.

W przypadku, gdy zakres interwencji w RPO WP 2014-2020 nie mógł być wystarczająco opisany przy użyciu WLWK 2014, zestaw wskaźników w RPO WP 2014-2020 został uzupełniony o dodatkowe wskaźniki, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, uwzględniające specyfikę wsparcia i przypisane do konkretnego PI (tzw. **wskaźniki programowe**).

Na potrzeby monitorowania postępu rzeczowego w ramach części Programu finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), IZ RPO WP określiła **wskaźniki produktu** oraz **wskaźniki rezultatu bezpośredniego**. Wskaźniki te odnoszą się do wspieranych operacji, tzn. są bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu (*produkt na poziomie projektu*) lub są bezpośrednim efektem dofinansowanego projektu (*rezultat bezpośredni na poziomie projektu*). Ponadto w przypadku EFS stosowane są **wskaźniki rezultatu długoterminowego**.

Wskaźniki produktu, rezultatu bezpośredniego i długoterminowego zamieszczone są w RPO WP 2014–2020. Natomiast w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP) umieszczone są jedynie wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.

W przypadku projektów EFS stosowana jest przedstawiona poniżej typologia wskaźników:

**WSKAŹNIKI FINANSOWE** – odnoszą się do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i poświadczonych przez tą instytucję. Wykorzystywane są do monitorowania postępu płatności w zakresie projektu, działania czy Programu w stosunku do wydatków kwalifikowalnych.

**WSKAŹNIKI PRODUKTU** – dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu w Programie określone są na poziomie PI lub celom szczegółowym oraz odnoszą się do osób lub podmiotów objętych wsparciem.

**WSKAŹNIKI REZULTATU** – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. Wartości docelowe wskaźników rezultatu określane są na poziomie PI lub celu szczegółowego.

Wyróżnia się dwa typy wskaźników rezultatu:

* **wskaźniki rezultatu bezpośredniego** – odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób lub podmiotów – po zakończeniu ich udziału w projekcie;
* **wskaźniki rezultatu długoterminowego** – dotyczą efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia (np. sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie).

Beneficjenci są zobowiązani do zapewnienia gromadzenia danych o uczestnikach projektu w centralnym systemie informatycznym w celu prowadzenia na ich podstawie monitorowania założonych w projekcie wskaźników.

# INFORMACJE DLA BENEFICJENTA

### 2.1. Zasady dotyczące doboru wskaźników w projekcie

Monitoring postępu rzeczowego projektu, odbywa się za pomocą wyboru przez projektodawcę adekwatnych dla realizowanego typu projektu, wskaźników produktu i rezultatu.

Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązany jest do wyboru w generatorze wniosków aplikacyjnych wskaźników w zależności od specyfiki oferowanego w projekcie wsparcia, zgodnie z katalogiem wskaźników wskazanym Regulaminie konkursu, określonych przez instytucję ogłaszającą konkurs (IOK). Matryca wskaźników RPO WP 2014-2020 dla danego konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszych *Zasad*.

Zadeklarowane przez wnioskodawcę i pozytywnie ocenione wskaźniki stanowią część umowy o dofinansowanie projektu (określone są we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu). Wskaźniki rezultatu bezpośredniego muszą mieć przypisane wartości bazowe. Wszystkie wskaźniki uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu muszą mieć przypisane docelowe, przy czym wartości docelowe wskaźników rezultatu nie uwzględniają wartości bazowej.

Osiągnięte wartości wskaźników, sprawozdawane we wnioskach o płatność, odnoszą się do stanu rzeczywistego i efektów faktycznie osiągniętych, niezależnie od stanu zaawansowania finansowego całego projektu oraz poziomu jego finansowego rozliczenia.

Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany do określenia **wskaźników horyzontalnych**, odnoszących się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach, wymienionych w poniższej tabeli.

| **Nazwa**  **wskaźnika horyzontalnego** | **Jednostka miary** | **Definicja wskaźnika** |
| --- | --- | --- |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Sztuka | Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom  z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi.  Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB).  Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom  z niepełnosprawnościami ruchowymi lub sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami.  Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu (ogólnodostępnego lub dedykowanego). |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem  w zakresie kompetencji cyfrowych | Osoby  (O/ K/M) | Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi).  Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach  i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych. |
| Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami | Sztuka | Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.  Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami.  Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia. |
| Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK) | Sztuka | Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK.  Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – Information and Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/ produkcji, gromadzenia/ przechowywania, przesyłania, przetwarzania  i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe.  Podmioty wykorzystujące TIK należy rozumieć jako podmioty (beneficjenci/partnerzy beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np. propagowanie/ szkolenie/ zakup TIK lub podmioty, które otrzymują wsparcie w tym zakresie (uczestnicy projektów).  Podmiotami realizującymi projekty TIK mogą być m.in.: MŚP, duże przedsiębiorstwa, administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego, NGO, jednostki naukowe, szkoły, które będą wykorzystywać TIK do usprawnienia swojego działania i do prowadzenia relacji  z innymi podmiotami.  W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących  w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK. |

W przypadku, gdy wnioskodawca na etapie przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie projektu nie przewiduje realizacji wsparcia skutkującego osiągnięciem wyżej wymienionych wskaźników horyzontalnych, ich wartość należy pozostawić na domyślnym poziomie 0, określonym w GWA.

### 2.2 Definicja uczestnika projektu

**Uczestnikiem projektu** jest osoba fizyczna lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu (w przypadku osób fizycznych oraz wsparcia pracowników instytucji dotyczących co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego) i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku.

Zakres danych uzyskiwanych od podmiotów wskazano w załączniku nr 1 do niniejszych *Zasad*.

Osób lub podmiotów niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników projektu. Bezpośrednie wsparcie uczestnika projektu to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika projektu (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia).Wsparciem bezpośrednim dla podmiotu jest wsparcie realizowane na rzecz jego funkcjonowania (np. w formie stworzenia dodatkowego miejsca pracy, wprowadzenia zmiany jakościowej w jego funkcjonowaniu, oddelegowania pracownika przez pracodawcę na szkolenie/staż zagraniczny) lub promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tej instytucji. Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy).

### 2.3 Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie

Warunkiem uczestnictwa osoby w projekcie jest podanie przez nią lub jej opiekuna prawnego danych osobowych w zakresie wyznaczonym w niniejszych *Zasadach*. Uczestnika projektu należy również poinformować o możliwości odmowy podania danych wrażliwych oraz o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do następujących danych osobowych: *status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć, sytuacja gospodarstwa domowego.*

Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu, chyba, że definicja danego wskaźnika dopuszcza wykazywanie we wskaźniku osób/podmiotów nie będących uczestnikami projektu

W sytuacji gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat danych wrażliwych (tj. *osoby z niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej*) istnieje możliwość wprowadzenia niekompletnych w ww. zakresie danych uczestnika pod warunkiem udokumentowania, iż działania w celu zebrania przedmiotowych danych zostały podjęte.

Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika. Niemniej, beneficjent musi być w stanie zapewnić wystarczające dowody, że dana osoba spełnia kryteria kwalifikowalności określone dla projektu.

Odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.

Brak informacji w zakresie danych wrażliwych uniemożliwia wykazanie osoby we wskaźnikach dotyczących osób z niepełnosprawnościami, migrantów, osób obcego pochodzenia i mniejszości, osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej (odpowiednio w zależności od cechy, której dotyczyła odmowa podania informacji).

O uczestnikach biorących udział w więcej niż jednym projekcie wspieranym z EFS w danym roku należy informować tyle razy, w ilu projektach dany uczestnik korzystał ze wsparcia.

Na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu. Uczestnik jest wykazywany w kilku wskaźnikach (produktu i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów.

Dane dla wszystkich wskaźników odnoszących się do uczestników będących osobami fizycznymi są monitorowane w podziale na płeć.

Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Zakończenie udziału uczestnika w projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego form wsparcia).

Dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, a więc przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. Dane powinny być wykazywane najwcześniej jak to możliwe po przystąpieniu do projektu. Uczestnika projektu należy wykazać w SL2014   
w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.

Wskaźniki rezultatu dotyczące wieku powiązane są ze wskaźnikami produktu i sytuacją uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu. Z uwagi na fakt, iż wiek uczestników mierzony jest w dniu rozpoczęcia udziału w interwencji, wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego uwzględniające wiek, odnoszą się do wieku uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

Powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie zgodności między grupą docelową wykazaną we wskaźniku produktu ze wskaźnikiem rezultatu.

Rozpoczęcie udziału we wsparciu odnotowywane jest poprzez wskaźniki produktu, natomiast sytuacja po zakończeniu wsparcia określana jest we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego oraz długoterminowego.

Łączna liczba osób uczestniczących w Programie określana jest na podstawie wskaźników dotyczących statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo, osoby pracujące. Trzy wskazane wskaźniki są rozłączne – osoba nie może być wykazana jednocześnie w więcej niż jednej z powyższych kategorii.

Uznanie wydatków dotyczących uczestnika za niekwalifikowalne nie powoduje pomniejszenia wartości wskaźników, chyba że powodem niekwalifikowalności była niekwalifikowalność uczestnika.

W sytuacji, gdy wskaźnik odnosi się wprost do udzielonej formy wsparcia, uznanie wydatku poniesionego na daną formę za niekwalifikowalny powoduje pomniejszenie wartości wskaźnika.

### 2.4 Moment pomiaru wskaźników w projekcie

Moment pomiaru wskaźnika jest zależny od jego rodzaju:

* **Wskaźniki produktu** - monitorowane są w momencie przystąpienia uczestnika do projektu (chyba, że definicja wskaźnika precyzuje inny moment jego pomiaru). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu.
* **Wskaźniki rezultatu bezpośredniego** - odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu wsparcia i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (chyba że definicja wskaźnika precyzuje inny moment jego pomiaru). W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie.
* **Wskaźniki rezultatu długoterminowego** - mierzą efekty osiągnięte w dłuższym okresie po opuszczeniu projektu przez uczestnika, np. w okresie 6 miesięcy. Dane do wskaźników długoterminowych wyliczane są przy pomocy ewaluacji/analiz zamawianych przez IZ RPO WP i IP RPO WP na reprezentatywnej próbie uczestników projektów.

W przypadku wspólnych wskaźników rezultatu długoterminowego, zmiana, którą mierzy wskaźnik, może mieć miejsce w dowolnym czasie od opuszczenia projektu przez uczestnika do upływu 6 miesięcy, jednak musi być utrzymana w momencie upływu terminu, którego dotyczy wskaźnik. Tym samym, pomiar wskaźnika obejmuje sytuację uczestnika w 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia.

Dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu odnoszą się do wartości dla projektów zrealizowanych częściowo lub w pełni. Oznacza to, że wskaźniki w projektach EFS monitorowane są od początku realizacji projektu, aż do pełnego jego rozliczenia.

Na potrzeby monitorowania wskaźników rezultatu bezpośredniego, IZ RPO WP opracowała przykładowe oświadczenie składane przez uczestników projektów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.

Informacje dotyczące wszystkich uczestników, którzy przystąpili do projektu od początku jego realizacji do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, są przekazywane łącznie z wnioskiem beneficjenta o płatność. Instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność weryfikuje prawidłowość danych dotyczących uczestników projektów oraz wartości wskaźników kluczowych wykazanych we wniosku. Potwierdzenie prawidłowości powyższych danych, tj. danych uczestników oraz wartości wskaźników kluczowych, jest warunkiem zatwierdzenia wniosku beneficjenta o płatność.

**Załącznik nr 1 do Zasad pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

# Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w SL2014

1. **Uczestnicy indywidualni i pracownicy instytucji:**

* dane uczestnika (imię i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, wykształcenie);
* dane kontaktowe (w tym obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA);
* szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i we wsparciu, status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, sytuacja po zakończeniu wsparcia, rodzaj otrzymanego wsparcia);
* status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, niepełnosprawność, sytuacja gospodarstwa domowego uczestnika, niekorzystna sytuacja społeczna).

1. **Uczestnicy instytucjonalni:**

* dane podstawowe (nazwa instytucji, NIP, typ instytucji);
* dane teleadresowe (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy, telefon kontaktowy, adres e-mail);
* szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i we wsparciu, fakt objęcia wsparciem pracowników instytucji, rodzaj przyznanego wsparcia).

**Tabela 1.**

**Wspólne wskaźniki produktu raportowane według priorytetu inwestycyjnego, kategorii regionu i płci, określające zakres danych dotyczących uczestników projektów.**

| **Kategoria danych** | **Nazwa wskaźnika** | **Właściwa populacja, dla której dane są zbierane** |
| --- | --- | --- |
| **Status**  **na rynku pracy** | Liczba osób bezrobotnych, w tym z długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| **Wiek** | Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób w wieku powyżej 54 lat objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób w wieku powyżej 54 lat, które są bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) lub bierne zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| **Poziom wykształcenia** | Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| **Szczególna sytuacja** | Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób żyjących w gospodarstwie składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) objętych wsparciem w Programie \*\* | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie \*\* | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej objętych wsparciem w Programie \*\* | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |
| Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich objętych wsparciem w Programie | wszyscy uczestnicy projektów |

*\*\* dane wrażliwe*

**Tabela 2.**

**Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego raportowane według priorytetu inwestycyjnego, kategorii regionu i płci, określające zakres danych dotyczących uczestników projektów**

| **Nazwa wskaźnika** | **Właściwa populacja** |
| --- | --- |
| Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu Programu | osoby bierne zawodowo |
| Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu Programu | wszyscy uczestnicy, poza osobami kształcącymi lub szkolącymi się w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu |
| Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu | wszyscy uczestnicy |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu Programu | * Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie * Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Programie |
| Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu \*\* | Osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej, które osiągnęły rezultat, rozumiany jako zmiana sytuacji po zakończeniu wsparcia, w porównaniu z sytuacją w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  Osoby w niekorzystnej sytuacji definiowane są jak we wskaźnikach:   * Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących * Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu * Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) \*\* * Liczba osób z niepełnosprawnościami \*\* * Liczba osób z innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej \*\* |

*\*\*dane wrażliwe*

**Załącznik nr 2 do Zasad pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**


# Matryca wskaźników w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. **WSKAŹNIKI PRODUKTU**

| **Nazwa wskaźnika** | **Metodologia i sposób pomiaru** | **Źródło danych** | **Działanie/ Poddziałanie** | **Typy realizowanych operacji (projektów)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA** | | | | |
| **Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi  w interesie ogólnym w Programie** | Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które otrzymały wsparcie  w postaci usług społecznych w ramach projektu  Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020.*  **Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym** to:   1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 2. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika  (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności  w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji  i przestępczości; 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) - zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii; 6. osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. 2016 poz. 546,  z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia; potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej jest orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię); 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie  z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie  z urzędu pracy; 9. osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - oświadczenie uczestnika  (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu.   Zapisy *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-202*0 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. | Dane własne beneficjenta | 6.2./6.2.2. | 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej. 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb. 3. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. |
| **Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi  i opiekuńczymi świadczonymi  w społeczności lokalnej  w programie** | Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja jak we wskaźniku: *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie*), które otrzymały wsparcie w postaci usług asystenckich lub opiekuńczych świadczonych  w społeczności lokalnej w ramach projektu.  Usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej należy rozumieć zgodnie z definicją usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej wskazaną  w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.* | Dane własne beneficjenta | 6.2./6.2.2. | 1.Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej. |
| **Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami  w postaci mieszkań chronionych  i wspomaganych  w programie** | Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja jak we wskaźniku: *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie*), które otrzymały wsparcie  w projektach przewidujących pobyt w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych, będące odbiorcami usług świadczonych w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych.  Usługi w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych należy rozumieć zgodnie z definicją usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej wskazaną  w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020* | Dane własne beneficjenta | 6.2./6.2.2. | 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej. 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb. 3. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. |
| **Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny  i pieczy zastępczej  w programie** | Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja jak we wskaźniku: *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie)*, które otrzymały wsparcie w postaci usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu.  Usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej należy rozumieć zgodnie z definicją usług społecznych świadczonych  w społeczności lokalnej wskazaną w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.* | Dane własne beneficjenta | 6.2./6.2.2. | 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb. |

1. **WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO**

| **Nazwa wskaźnika** | **Metodologia i sposób pomiaru** | **Źródło danych** | **Działanie/ Poddziałanie** | **Typy realizowanych operacji (projektów)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA** | | | | |
| **Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących  w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu** | Wskaźnik mierzy liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w ramach programu.  Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jak we wskaźniku produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie.*  Pomiar dot. uczestniczenia w kształceniu lub szkoleniu, zdobywania kwalifikacji, zatrudnienia.  **Osoby poszukujące pracy** to osoby bierne zawodowo i nie poszukujące pracy w momencie rozpoczęcia udziału  w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu zatrudnienia po opuszczeniu Programu  w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bierny zawodowo i nieposzukujący pracy w chwili wejścia do Programu EFS).  Osoby poszukujące pracy są rozumiane jako osoby niepracujące, gotowe do podjęcia pracy  i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Mogą to być osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki.  Osoby zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące pracy należy wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć zatrudnienia.  **Osoby podejmujące kształcenie lub szkolenie** to osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego, i które podjęły kształcenie (uczenie się przez całe życie, kształcenie formalne) lub szkolenia (pozazakładowe/ wewnątrzzakładowe, szkolenia zawodowe etc.) bezpośrednio po opuszczeniu projektu. Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę sytuacji po opuszczeniu Programu w stosunku do stanu w momencie przystąpienia do interwencji EFS (osoba nieuczestnicząca w kształceniu/ szkoleniu w chwili wejścia do Programu EFS). Źródło finansowania szkolenia/kształcenia jest nieistotne.  **Osoby uzyskujące kwalifikacje** to osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu.  Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny  i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.  **Osoby bezrobotne** definiowane są jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.  Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne  w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.  Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją.  Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.  Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną.  **Osoby bierne zawodowo** to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem  w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.  **Osoby pracujące** to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących,  o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:   1. Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2. Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3. Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego*.*   Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.  Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk nie są uznawani za "osoby pracujące".[[1]](#footnote-1)  Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.  Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  „Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): *Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy.*  Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące.  Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie pracują  w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące. | Dane własne beneficjenta | 6.2./6.2.2. | 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu  o diagnozę sytuacji problemowej. 2. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. |
| **Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych  w społeczności lokalnej w programie** | Wskaźnik mierzy liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi  w ramach programu, które dzięki udziałowi w projekcie opuściły placówki opieki instytucjonalnej i korzystają z usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.  Definicje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jak we wskaźniku produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie.*  Definicje opieki instytucjonalnej i usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej zgodne z [*Wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020*](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/) |  |  | 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej. 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb. 3. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. |
| **Liczba wspartych  w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu** | Miejsce świadczenia usługi społecznej to:   1. miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym. 2. osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie EFS (np. szkolenie) lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu EFS (np. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu.   W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów.  W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę opiekunów zawodowych i innych osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy wykazywać opiekunów faktycznych.  W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), rodzinnych domach pomocy społecznej i innych miejscach całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc w wymienionych podmiotach.  W zakresie wsparcia rodziny wskaźnik mierzy:   * liczbę asystentów rodziny, * odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczbę specjalistów, np. pedagogów, psychologów, * liczbę grup samopomocowych i grup wsparcia, * liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego  (w przypadku pracy podwórkowej – liczbę wychowawców), * liczbę rodzin wspierających.   W zakresie rodzinnej pieczy zastępczej wskaźnik mierzy:   * liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych), * liczbę rodzin-kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), * liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych, * maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia  w rodzinie-kandydacie na rodzinę zastępczą zawodową, * liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, * liczbę miejsc w rodzinnych domach dziecka.   W zakresie pieczy zastępczej wskaźnik mierzy:   * liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego, * liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.   W zakresie mieszkań wspomaganych i mieszkań chronionych wskaźnik mierzy liczbę miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach chronionych.  Moment pomiaru wskaźnika: w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu. Wartość wskaźnika należy zweryfikować w miejscu świadczenia usług społecznych lub  w miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. Obowiązek weryfikacji wartości wskaźnika należy do instytucji podpisującej umowę z beneficjentem. | Dane własne beneficjenta | 6.2./6.2.2. | 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej. 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb. |
|  |  |  |  |  |
| **Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich  i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu** | Wskaźnik mierzy liczbę nowych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w społeczności lokalnej, utworzonych dzięki wsparciu EFS.  Zakres świadczonych usług określony jest w *Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.*  W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów.  W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę opiekunów zawodowych i innych osób (np. sąsiadów) świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy wykazywać opiekunów faktycznych.  W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), rodzinnych domach pomocy domach pomocy społecznej i innych miejscach całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc w wymienionych podmiotach. | Dane własne beneficjenta | 6.2./6.2.2. | 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej |
| **Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług  w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu** | Wskaźnik mierzy liczbę miejsc utworzonych w nowych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych.  **Mieszkanie chronione** – forma pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; standard oraz zasady funkcjonowania uregulowane są rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.  **Mieszkanie wspomagane** – definicja, standard oraz zakres świadczonych usług zgodne z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.* | Dane własne beneficjenta | 6.2./6.2.2. | 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu  o diagnozę sytuacji problemowej. 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb. 3. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. |
| **Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny  i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu** | Zakres świadczonych usług określony jest w *Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.*  Wskaźnik mierzy liczbę nowoutworzonych miejsc świadczenia usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:   * liczbę asystentów rodziny, * odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczbę specjalistów np. pedagogów, psychologów, * liczbę grup samopomocowych i grup wsparcia, * liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego  (w przypadku pracy podwórkowej – liczbę wychowawców), * liczbę rodzin wspierających, * liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych), * liczbę rodzin-kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), * liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych, * maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia  w rodzinie-kandydacie na rodzinę zastępczą zawodową, * liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, * liczbę miejsc w rodzinnych domach dziecka, * liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego, * liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób. | Dane własne beneficjenta | 6.2./6.2.2. | 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb. |



**Załącznik nr 3 do Zasad pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

# Przykładowy wzór oświadczenia uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowych  6 RPO WP 2014-2020 nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

**Dane osobowe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię** | Proszę wpisać imię |
| **Nazwisko** | Proszę wpisać nazwisko |
| **PESEL** | Proszę wpisać PESEL |
| **Płeć** | □ Kobieta □ Mężczyzna |
| **Data zakończenia udziału w projekcie**  (DD-MM-RRRR) | wypełnia beneficjent projektu |

1. **Proszę o zaznaczenie statusu na rynku pracy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ | Jestem pracujący(a) – *tzn. (proszę o zaznaczenie jednej z poniższych odpowiedzi)* | |
| □ | wykonuję pracę przynoszącą zarobek lub dochód; |
| □ | prowadzę działalność gospodarczą lub pomagam w rodzinnej działalności gospodarczej; |
| □ | prowadzę gospodarstwo rolne lub pomagam w rodzinnym gospodarstwie rolnym; |
| □ | odbywam praktykę zawodową przynoszącą zarobek lub dochód; |
| □ | odbywam płatny staż/ przygotowanie zawodowe przynoszące zarobek lub dochód  *(nie dotyczy stażu/ przygotowania zawodowego, na które kieruje urząd pracy, ponieważ w tym przypadku jest Pan/Pani cały czas zarejestrowany(a) jako osoba bezrobotna)* |
| □ | jestem w trakcie zakładania działalności gospodarczej; |
| □ | jestem w trakcie zakładania gospodarstwa rolnego; |
| □ | przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim. |
| □ | Jestem bezrobotny(a)  *tzn. jestem:*   1. *zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a);* 2. *nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęcia.* | |
| □ | Jestem bierny(a) zawodowo  *tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy.* | |

1. **Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie poszukiwał(a) Pan/Pani pracy lub był(a) Pan/Pani zarejestrowany (a) w urzędzie pracy jako poszukujący(a) pracy?**

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Tak |
| □ | Nie |

1. **Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie rozpoczął(ęła) Pan/Pani naukę w szkole lub wziął(ęła) udział w szkoleniu?**

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Tak |
| □ | Nie |

1. **Czy w trakcie projektu lub w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie uzyskał(a) Pan/Pani, po zdanym egzaminie, certyfikat/zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji** *–* tzn. w projekcie uczestniczył(a) Pan/Pani w kursie/szkoleniu, które zakończyło się egzaminem (np. kurs prawa jazdy, kurs umiejętności komputerowych ECDL, egzamin językowy)   
   i dopiero po zdaniu egzaminu otrzymał(a) Pan/Pani certyfikat/świadectwo?

*Pytanie dotyczy wyłącznie kwalifikacji uzyskanych w wyniku udziału w projekcie (tj. np. w szkoleniu realizowanym w projekcie, w którym Pan/Pani uczestniczył(a), ale sam egzamin mógł odbyć się w projekcie lub poza nim (np. ze środków własnych)).*

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Tak |
| □ | Nie |

***Niniejszym oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne.***

*(data i czytelny podpis)*

1. O ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-1)