**Uchwała nr 206  
Rady Działalności Pożytku Publicznego  
z dnia 17 września 2021 r.   
w sprawie projektu Programu Interreg Polska–Słowacja 2021-2027**

Na podstawie § 10 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2052) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwala się stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie projektu Programu Interreg Polska–Słowacja 2021-2027.

**§ 1**

1. Rada Działalności Pożytku Publicznego, zwana dalej „Radą” pozytywnie opiniuje projekt Programu Interreg Polska–Słowacja 2021-2027 z zastrzeżeniem § 2.
2. Rada wyraża uznanie za wzorową realizację zasady partnerstwa oraz zaangażowanie przedstawicieli Społeczeństwa Obywatelskiego na etapie programowania Programu Interreg Polska–Słowacja 2021-2027.

**§ 2**

1. Rada zauważa, że zasady horyzontalne – w tym zasada równości szans i niedyskryminacji czy zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (osobom z niepełnosprawnościami) – są bezwzględnie fundamentalne dla Programu, w tym jego programowania i wdrażania.
2. Ze względu na normy wyrażone w Konstytucji RP (między innymi art. 32), unijne i krajowe przepisy antydyskryminacyjne, Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami, ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych itp. zasady horyzontalne muszą być bezwzględnie uwzględniane w Programie. Na to wszystko nakłada się perspektywa społeczna i demograficzna Polski, w tym starzejące się społeczeństwo.
3. Wzorem innych programów nowej perspektywy należy dodać do opisu każdego priorytetu rozdział „Działania zapewniające równość, włączenie, niedyskryminację i dostępność”. W tym rozdziale należy odwołać się wprost do zasad horyzontalnych, w tym zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym osobom z niepełnosprawnościami), a także do „Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027”. Należy także wskazać, że wszystkie projekty muszą być realizowane z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Rada proponuje treść takiego rozdziału zgodnie z Załącznikiem.
4. Należy wskazać wymóg dostępności wprost w opisie interwencji szczególnie wrażliwych na dostępność.
5. Należy uwzględnić projektowanie uniwersalne w opisach interwencji szczególnie podatnych na projektowanie uniwersalne jako obowiązkową metodę realizacji tych interwencji.
6. Należy uwzględnić w opisach interwencji kierowanych do podmiotów prywatnych wymogi dyrektywy dostępnościowej (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług). Dotyczy to wszystkich działań, których beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.

**§ 3**

Rada wnosi o przekazanie niniejszej uchwały:

1. Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej;
2. Komisji Europejskiej;
3. polskim członkom Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego;
4. Komitetowi Umowy Partnerstwa oraz Podkomitetowi ds. rozwoju partnerstwa.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do uchwały RDPP nr....**

Propozycja treści rozdziału „Działania zapewniające równość, włączenie, niedyskryminację i dostępność”

**Działania zapewniające równość, włączenie, niedyskryminację i dostępność**

*[limit znaków 2000, obecnie 1968 znaków]*

Wdrażanie programu będzie odbywać się zgodnie z regulacjami dotyczącymi równości, włączenia, niedyskryminacji i dostępności, w tym:

* Konstytucją RP, w tym art. 32 i 69,
* Rozporządzeniem Ramowym, w tym art. 6, 8, 9, 11, 73 i Załącznikiem III,
* Kartą praw podstawowych,
* Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych,
* Konwencją o prawach dziecka,
* wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans, niedyskryminacji i dostępności.

Wszystkie działania i projekty będą realizowane z uwzględnieniem równości, włączania, niedyskryminacji i dostępności wszystkich osób – bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wiek, miejsce zamieszkania, status ekonomiczny, orientację psychoseksualną itp.

Projekty będą realizowane z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego. Dostępność będzie zapewniana przede wszystkim zgodnie z art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami, Dyrektywą w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i „Standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2021‑2027”.

Zostanie to odzwierciedlone zarówno w procesie programowania, wdrażania, monitorowania kontroli, informacji i promocji, a także samej realizacji projektów.

Na etapie wyboru projektów zostaną zastosowane specjalne kryteria wyboru projektów. W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn będzie to weryfikacja w oparciu o tak zwany standard minimum. W odniesieniu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności, kryterium to będzie weryfikować, czy planowany do realizacji projekt i jego działania nie dyskryminują nikogo i będą prowadzone zgodnie ze standardami dostępności. Na etapie projektu sposób realizacji tych zasad w praktyce będzie sprawdzany zarówno w procesie monitorowania, jak również ewentualnej kontroli.