Załącznik Nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

…………………………………………..…………………

*(Nazwa Wnioskodawcy)*

…………………………………………..…………………

*(Tytuł projektu)*

**Szczegółowy opis projektu**

Spis treści

[I. CZĘŚĆ: INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PROJEKTU. 4](#_Toc187227916)

[II. CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH TYPÓW PROJEKTU 5](#_Toc187227917)

[1. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi. 5](#_Toc187227918)

[2. Niepodejmowanie działań o charakterze dyskryminacyjnym na terenie JST \* 5](#_Toc187227919)

[3. Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn. 6](#_Toc187227920)

[4. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 6](#_Toc187227921)

[5. Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016). 6](#_Toc187227922)

[6. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy. 7](#_Toc187227923)

[7. Potencjał inwestycyjny, kadrowy, organizacyjny i prawny Wnioskodawcy 7](#_Toc187227924)

[8. Trwałość projektu. 7](#_Toc187227925)

[9. Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących / realizujących projekt. 7](#_Toc187227926)

[10. Obszar wiejski. 8](#_Toc187227927)

[11. Uzasadnienie realizacji projektu (realizacja inwestycji została poprzedzona odpowiednimi analizami). 8](#_Toc187227928)

[12. Kwota dofinansowania w EUR i PLN. 8](#_Toc187227929)

[13. Deklarowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 9](#_Toc187227930)

[III. CZĘŚĆ: ADAPTACJA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH 9](#_Toc187227931)

[1. Zgodność projektu z zakresem działania. 9](#_Toc187227932)

[2. Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi lub środowiska. 10](#_Toc187227933)

[3. Zgodność projektu z zapisami w Programie FEWL 2021-2027. 10](#_Toc187227934)

[4. Zagospodarowanie wód opadowych. 10](#_Toc187227935)

[5. Zagospodarowanie (wykorzystanie) wód opadowych. 10](#_Toc187227936)

[6. Działania w zakresie spowolnienia odpływu oraz retencjonowania wody w oparciu o zieloną i zielononiebieską infrastrukturę oraz rozwiązania oparte na przyrodzie. 11](#_Toc187227937)

[7. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. 11](#_Toc187227938)

[8. Zielono - niebieska infrastruktura w projektach dla łagodzenia zmian klimatu. 11](#_Toc187227939)

[9. Gotowość techniczna projektu do realizacji. 11](#_Toc187227940)

[10. Edukacja ekologiczna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych. 12](#_Toc187227941)

[11. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody”. 12](#_Toc187227942)

[12. Odporność na zmiany klimatu\*. 13](#_Toc187227943)

[13. Ocena oddziaływania na środowisko. 13](#_Toc187227944)

[14. Efektywność kosztowa projektu (w tym prawidłowość analiz). 14](#_Toc187227945)

[15. Zakres rzeczowy inwestycji. 14](#_Toc187227946)

[16. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności). 15](#_Toc187227947)

[IV CZĘŚĆ: BUDOWA PRZEBUDOWA LUB REMONT URZĄDZEŃ WODNYCH. 16](#_Toc187227948)

[1. Zgodność projektu z zakresem działania. 16](#_Toc187227949)

[2. Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska. 17](#_Toc187227950)

[3. Zgodność projektu z założeniami Linii Demarkacyjnej oraz zapisami w Programie FEWL 2021-2027. 17](#_Toc187227951)

[4. Zgodność projektu z dokumentami planistycznymi. 17](#_Toc187227952)

[5. Brak wpływu inwestycji na jednolite części wód (JCW). 17](#_Toc187227953)

[6. Synergia z celami ochrony środowiska przyrodniczego dolin rzecznych lub obszarów objętych projektem. 18](#_Toc187227954)

[7. Cele ochrony przeciwpowodziowej. 18](#_Toc187227955)

[8. Cele ochrony przed suszą. 19](#_Toc187227956)

[9. Wpływ na osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego lub potencjału jednolitych części wód. 19](#_Toc187227957)

[10. Optymalizacja w zakresie zbiorników suchych. 19](#_Toc187227958)

[11. Gotowość techniczna projektu do realizacji. 19](#_Toc187227959)

[12. Edukacja ekologiczna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych. 20](#_Toc187227960)

[13. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody”. 20](#_Toc187227961)

[14. Odporność na zmiany klimatu\*. 21](#_Toc187227962)

[15. Ocena oddziaływania na środowisko. 21](#_Toc187227963)

[16. Efektywność kosztowa projektu (w tym prawidłowość analiz). 22](#_Toc187227964)

[17. Zakres rzeczowy inwestycji. 22](#_Toc187227965)

[18. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności). 23](#_Toc187227966)

[V CZĘŚĆ: WSPIERANIE MAŁEJ RETENCJI 24](#_Toc187227967)

[1. Zgodność projektu z zakresem działania 24](#_Toc187227968)

[2. Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska. 25](#_Toc187227969)

[3. Zgodność projektu z założeniami Linii Demarkacyjnej oraz zapisami w Programie FEWL 2021-2027. 25](#_Toc187227970)

[4. Projekt realizowany jest na obszarze jednego województwa. 25](#_Toc187227971)

[5. Zagospodarowanie (wykorzystanie) wód opadowych. 25](#_Toc187227972)

[6. Działania w zakresie spowolnienia odpływu oraz retencjonowania wody w oparciu o zieloną i zielononiebieską infrastrukturę oraz rozwiązania oparte na przyrodzie. 26](#_Toc187227973)

[7. Gotowość techniczna projektu do realizacji. 26](#_Toc187227974)

[8. Edukacja ekologiczna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych. 26](#_Toc187227975)

[9. 27](#_Toc187227976)

[10. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody”. 27](#_Toc187227977)

[11. Odporność na zmiany klimatu\*. 27](#_Toc187227978)

[12. Ocena oddziaływania na środowisko. 28](#_Toc187227979)

[13. Efektywność kosztowa projektu. 29](#_Toc187227980)

[14. Zakres rzeczowy inwestycji. 29](#_Toc187227981)

[15. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności). 29](#_Toc187227982)

[VI CZĘŚĆ: EDUKACJA W OBSZARZE ZMIAN KLIMATYCZNYCH. 31](#_Toc187227983)

[1. Zgodność projektu z zakresem działania. 31](#_Toc187227984)

[2. Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi lub środowiska. 31](#_Toc187227985)

[3. Rodzaj prowadzonych zajęć edukacyjnych w ramach projektu. 32](#_Toc187227986)

[4. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych. 32](#_Toc187227987)

[5. Efektywność kosztowa projektu. 32](#_Toc187227988)

[6. Zakres rzeczowy inwestycji. 32](#_Toc187227989)

[7. Gotowość techniczna projektu do realizacji. 33](#_Toc187227990)

[8. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody”. 33](#_Toc187227991)

[9. Odporność na zmiany klimatu\*. 34](#_Toc187227992)

[10. Ocena oddziaływania na środowisko. 34](#_Toc187227993)

[11. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności). 35](#_Toc187227994)

# **CZĘŚĆ: INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PROJEKTU.**

**Szczegółowy opis projektu należy opisać wyczerpująco w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący FEWL 2021-2027 Kryteriami wyboru projektu.**

**Załącznik należy uzupełnić zgodnie z poniższą instrukcją.**

1. Wnioskodawca obowiązkowo uzupełnia **Część II** – „CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH TYPÓW PROJEKTU”
2. Wnioskodawca w zależności od Typu projektu w ramach działania **02.13 Adaptacja do zmian klimatu – IIT,** uzupełnia pola w zakresie planowanej do realizacji inwestycji tj.:

* **CZĘŚĆ III** – obowiązująca dla I Typu projektu „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. Wdrażanie działań dla miast innych niż wspieranych na poziomie krajowym (projekty polegające m. in. na gospodarowaniu wodami opadowymi, rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury obszarów zurbanizowanych).”.
* **CZĘŚĆ IV** – obowiązująca dla III Typu projektu „Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy. Projekty o charakterze regionalnym i lokalnym wynikające z potrzeb JST”.
* **CZĘŚĆ V** – obowiązująca dla IV Typu projektu „Wspieranie małej retencji (w tym zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz rozwój błękitno-zielonej infrastruktury)wsparcie projektów realizowanych przez podmioty inne niż podlegające/nadzorowane przez administrację centralną”.
* **CZĘŚĆ VI** – obowiązująca dla Typu „Edukacja w obszarze zmian klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych”.

1. Należy zaznaczyć Typ projektu **(X)**, w ramach planowanej inwestycji.

Nie ma możliwości zaznaczenia dwóch lub więcej Typów operacji w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach wszystkich typów projektów istnieje możliwość uzupełnienia projektu poprzez wprowadzenie elementów edukacji w obszarze zmian klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych.

* I Typ „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. Wdrażanie działań dla miast innych niż wspieranych na poziomie krajowym (projekty polegające m. in. na gospodarowaniu wodami opadowymi, rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury obszarów zurbanizowanych)”.
* Typ III: „Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy. Projekty o charakterze regionalnym i lokalnym wynikające z potrzeb JST”.
* Typ IV: „Wspieranie małej retencji (w tym zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz rozwój błękitno-zielonej infrastruktury)wsparcie projektów realizowanych przez podmioty inne niż podlegające/nadzorowane przez administrację centralną”.
* Typ „Edukacja w obszarze zmian klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych”.

# **CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH TYPÓW PROJEKTU**

# **Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać zgodność z następującymi dokumentami strategicznymi:   * Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030\*, * Program Fundusze Europejskiego dla Lubuskiego 2021-2027\*, * Umowa Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce\*, * Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskiego dla Lubuskiego 2021-2027\*, * Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030\*,   \*Dokument aktualny na dzień ogłoszenia naboru wniosków. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Niepodejmowanie działań o charakterze dyskryminacyjnym na terenie JST \***

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać zgodność o przestrzeganiu przez Wnioskodawcę / Partnera (jeśli dotyczy) przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.  W przypadku, gdy Wnioskodawcą / Partnerem (jeśli dotyczy) jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone.  W przypadku, gdy Wnioskodawca / Partner (jeśli dotyczy) podjął działania dyskryminujące, sprzeczne z ww. zasadami, a następnie podjął skuteczne działania naprawcze kryterium uznaje się za spełnione. Wnioskodawca / Partner (jeśli dotyczy) musi przedstawić/opisać informacje o:   * braku podejmowania działań dyskryminacyjnych przez Wnioskodawcę / Partnera (jeśli dotyczy) i/lub * podjętych działaniach naprawczych – w przypadku, gdy Wnioskodawca / partner (jeśli dotyczy) podjął działania dyskryminujące.   \*NIE DOTYCZY - jeśli Wnioskodawcą / Partnerem nie jest JST bądź podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać pozytywny wpływ w zakresie zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027).  Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu.  O neutralności projektu można mówić jedynie wtedy, gdy w ramach projektu Wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady.  Wpływ projektu na zasady horyzontalne UE weryfikowany będzie zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2021/1060 oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, tj. czy posiada pozytywny wpływ na realizację przedmiotowej zasady.  Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016).**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub wykazać, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 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. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Potencjał inwestycyjny, kadrowy, organizacyjny i prawny Wnioskodawcy**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać potencjał inwestycyjny, kadrowy, organizacyjny i prawny Wnioskodawcy:   * Czy potencjał inwestycyjny Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy) jest wystarczający do zrealizowania projektu?. * Czy przewidziano problemy w zarządzaniu, które mogą doprowadzić do niezrealizowania przedsięwzięcia, czy podano potencjalne sposoby ich rozwiązania?. * Czy Wnioskodawca oszacował ryzyko towarzyszące projektowi i potrafi je zminimalizować oraz podjąć działania zapobiegawcze? |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Trwałość projektu.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać czy Wnioskodawca zapewni trwałość instytucjonalną, techniczną i finansową inwestycji po zakończeniu jej realizacji?. Zgodnie z artykułem 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących / realizujących projekt.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących / realizujących projektu, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o Zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz. 1079 z późn. zm.) w tym m.in. czy wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.  W przypadku realizacji inwestycji w partnerstwie, należy dołączyć do dokumentacji umowę partnerstwa lub porozumienie.  Partnerstwa mogą być tworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie.  Jeżeli Wnioskodawca realizuje projekt bez udziału partnerów – wówczas poniżej proszę napisać „Nie dotyczy” .  \*Dokument aktualny na dzień ogłoszenia naboru wniosków. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Obszar wiejski.**

|  |
| --- |
| W polu należy wskazać wymiar (kwotowy i procentowy) realizacji inwestycji na obszarze wiejskim. Obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, inaczej rzecz ujmując – gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Uzasadnienie realizacji projektu (realizacja inwestycji została poprzedzona odpowiednimi analizami).**

|  |
| --- |
| W polu należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym m.in. opis istniejącej sytuacji. W ocenie brane pod uwagę będzie:   * czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy, * czy planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, * czy planowane działania umożliwią realizację projektu, * czy potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy, * czy projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Kwota dofinansowania w EUR i PLN.**

|  |
| --- |
| W polu należy wykazać kwotę dofinansowania w EUR i PLN wraz ze wskazaniem kursu Euro po jakim Wnioskodawca przeliczył kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej na dzień ogłoszenia naboru.  W Regulaminie wyboru projektów podany został przez IZ FEWL 21-27 obowiązujący kurs EUR na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy:  Kurs Euro: **………………….**  Kwota dofinansowania w EUR:**…………….**  Kwota dofinansowania w PLN:**…………….** |

# **Deklarowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.**

|  |
| --- |
| W polu należy wykazać czy zakres dat / kwartałów złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest zgodny ze złożoną przez Wnioskodawcę „Deklaracją realizacji projektu” i/lub Kartą projektu / zapisów ujętych w Strategii Terytorialnej.  W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu w późniejszym terminie niż wskazany w „Deklaracji realizacji projektu” lub Strategii Terytorialnej Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia zmiany terminu złożenia wniosku. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **CZĘŚĆ: ADAPTACJA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH**

Obowiązująca dla I Typu projektu „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. Wdrażanie działań dla miast innych niż wspieranych na poziomie krajowym (projekty polegające m. in. na gospodarowaniu wodami opadowymi, rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury obszarów zurbanizowanych).

# **Zgodność projektu z zakresem działania.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać zgodność projektu z zakresem działania.  Projekty z zakresu adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. Wdrażanie działań dla miast innych niż wspieranych na poziomie krajowym. Projekty polegające m.in. na gospodarowaniu wodami opadowymi, rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury obszarów zurbanizowanych.  Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej, wsparcie będzie możliwe dla miast poniżej 20 tys. mieszkańców nie posiadających Miejskich Planów Adaptacji (w przypadku stolic powiatów - do 15 tys. mieszkańców).  Należy również w punkcie podać liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana inwestycja, aby wykazać zgodność z zapisami Linii Demarkacyjnej. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi lub środowiska.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać czy projekt przyczyni się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludności obszarów, na które oddziałuje projekt lub bezpieczeństwa środowiska naturalnego. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z zapisami w Programie FEWL 2021-2027.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać zgodność projektu dotyczącego rozbudowy kanalizacji deszczowej z zapisami w Programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027.  Projekty mogą uzyskać wsparcie, jeśli wynikają z planów adaptacji miast do zmian klimatu (w przypadku miast powyżej 20 tys. mieszkańców.) lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym (dla miast poniżej 20 tys. mieszkańców.). Projekty w miastach, które nie posiadają planów adaptacji do zmian klimatu będą realizowane w sposób zintegrowany (integrujące działania takie jak: zielononiebieska infrastruktura, zarządzanie i retencja wodami opadowymi na miejscu, m.in. rozwiązania oparte na mikroretencjach, odseparowanie gruntu w miejscach publicznych itp).  „NIE DOTYCZY” projektów realizujących inne działania niż rozbudowa kanalizacji deszczowej. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zagospodarowanie wód opadowych.**

|  |
| --- |
| W polu należy wskazać czy inwestycja dotycząca zagospodarowanie wód opadowych stanowi co najmniej 50% wartości projektu. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Zagospodarowanie (wykorzystanie) wód opadowych.**

|  |
| --- |
| W polu należy wykazać czy w ramach projektu nastąpi wykorzystanie co najmniej 15% objętości zretencjonowanych / zatrzymanych wód opadowych z terenu zlewni objętej projektem. Wody te mogą być wykorzystane np. do: - fontann; - zasilania zbiorników przeciwpożarowych; - szaletów; - chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp. Za wykorzystanie wód opadowych uznaje się również ich rozsączanie do gruntu lub zasilanie zbiorników ziemnych z zapewnioną infiltracją. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Działania w zakresie spowolnienia odpływu oraz retencjonowania wody w oparciu o zieloną i zielononiebieską infrastrukturę oraz rozwiązania oparte na przyrodzie.**

|  |
| --- |
| W polu należy wykazać, czy w ramach projektu podjęte zostaną działania mające na celu spowolnienie/zatrzymanie odpływu wody przy wykorzystaniu zielono–niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.**

|  |
| --- |
| W polu należy wskazać czy wsparcie przewidziane jest na przystosowanie terenu objętego realizacją projektu, społeczeństwa, gospodarki, a także środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków spowodowanych zmianą klimatu, poprzez skuteczne zarządzanie w sytuacjach wystąpienia ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy zaistniałych szkód. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zielono - niebieska infrastruktura w projektach dla łagodzenia zmian klimatu.**

|  |
| --- |
| W polu należy wykazać czy w projekcie zastosowano elementy zielono-niebieskiej infrastruktury np. zielone ściany, zielone przystanki, ogrody deszczowe, muldy chłonne, nowe nasadzenia, rowy i niecki infiltracyjne itd.  Jeżeli Wnioskodawca, realizuje projekt inny niż z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury – wówczas poniżej proszę napisać „Nie dotyczy”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Gotowość techniczna projektu do realizacji.**

|  |
| --- |
| Gotowość techniczną projektu do realizacji należy wypełnić zgodnie z załącznikiem dołączonym do dokumentacji naboru „Wykaz Decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji procesu inwestycyjnego” (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena formalna i merytoryczna).  W przypadku realizacji inwestycji metodą „zaprojektuj i wybuduj” należy wypełnić załącznik 4. Oświadczenie dot. etapu OOŚ zaprojektuj i wybuduj (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena środowiskowa). |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Edukacja ekologiczna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.**

|  |
| --- |
| W polu należy wskazać czy w ramach projektu będzie realizowana promocyjna akcja edukacyjna w zakresie podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających negatywny wpływ człowieka na klimat, np. poprzez::   * spotkań z lokalną społecznością; * materiały w wersji elektronicznej (np. strona internetowa, w tym materiały do pobrania oraz publikacje on-line itd.); * artykuły w prasie lokalnej lub/i audycje w lokalnym radiu lub/i reklamy w  lokalnej telewizji; * kampanie w szkołach, przedszkolach. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody”.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej dla FEWL i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów .  W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do odpowiednich fragmentów „Analizy spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Rozporządzenie w sprawie Taksonomii) dla Programu FEWL 2021-2027”.  Zgodność z zasadą DNSH, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące zasady zgodności zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyń poważnej szkody”, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Odporność na zmiany klimatu\*.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać zgodność projektu na odporność na zmiany klimatu i poprawę jakości środowiska naturalnego zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości (rozumianej jako okres ekonomicznej użyteczności tej infrastruktury) wynoszącej co najmniej pięć lat przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu.  W analizie należy wykorzystać metodykę wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01).  Zgodnie z „Poradnikiem weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027” – wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia o weryfikacji klimatycznej”. Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej dostępna jest w powyższym poradniku (Ramka 6: Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej – str.. 59). Poradnik dostępny w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.  Zgodność z projektu na odporność na zmiany klimatu, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/Ocena środowiskowa”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Odporności na zmianę klimatu, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”.  ***\**** *nie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych oraz inwestycji w infrastrukturę o* przewidywanej trwałości *wynoszącej mniej niż 5 lat.* |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Ocena oddziaływania na środowisko.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy zawrzeć informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:   1. Czy projekt oddziałuje na obszar Natura 2000? Podstawą opisu powinna być – treść Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000; 2. Czy projekt wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? W przypadku gdy decyzja środowiskowa nie jest wymagana, do wniosku należy załączyć oświadczenie Beneficjata o braku konieczności wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję właściwego organu umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, 3. W przypadku, gdy projekt wymaga wydania decyzji środowiskowej, ale nie wymaga oceny odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie projektu oraz dołączyć:  * Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko). * Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  1. W przypadku gdy projekt wymagał oceny odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie projektu oraz dołączyć:  * Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub Postanowienie określające zakres raportu (jeśli dotyczy). * Raport oddziaływania na środowisko. * Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Ocenę oddziaływania na środowisko, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/ocena środowiskowa”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Oceny oddziaływania na środowisko, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Efektywność kosztowa projektu (w tym prawidłowość analiz).**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu. Ocenie podlegają następujące aspekty:   * czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych nakładów?, * czy założenia przedstawione w projekcie są realne?, * czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu?. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zakres rzeczowy inwestycji.**

|  |
| --- |
| Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy opis będzie zbyt obszerny by zmieścił się w formularzu wniosku.  W pozostałych przypadkach należy umieścić adnotację „opis w formularzu wniosku”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności).**

|  |
| --- |
| **Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności) należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu wyłącznie w przypadku projektów infrastrukturalnych.**  Z uwagi na fakt, że wartość kosztów kwalifikowalnych projektów, które składane będą w ramach naboru, wynosić będzie poniżej 50 mln zł, analizy przyjmują formę uproszczoną w stosunku do wymagań zaprezentowanych w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027. Uproszczone wymagania zostały opisane poniżej. Tym niemniej, w zakresie opisanym poniżej, analizę finansową i ekonomiczną projektu należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ww. Wytycznych (wraz z załącznikami) w wersji obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o naborze.  Analiza finansowa i ekonomiczna powinna składać się z części opisowej oraz części obliczeniowej. Część opisowa powinna przede wszystkim uzasadniać przyjęte założenia, prezentować sposób prowadzenia obliczeń, jak również opisywać i interpretować uzyskane wyniki. Część obliczeniową stanowi załącznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego (dołączany wyłącznie w formie elektronicznej – bez wydruków). Arkusz powinien posiadać odblokowane formuły oraz wyodrębnione sekcje (części) dotyczące założeń, obliczeń (nie należy w niej umieszczać żadnych wartości liczbowych, a jedynie formuły przeliczające wartości pochodzące z części zawierającej założenia oraz z innych obliczeń) oraz wyników (prezentacja wyników przeniesionych z sekcji obliczeń).  Niezbędny zakres:   1. Prezentacja założeń do analizy finansowej i ekonomicznej. 2. Analiza opcji. Wystarczające jest prowadzenie analizy rozwiązań technologicznych (bez analizy strategicznej). Analizę można prowadzić w oparciu o kryteria ilościowe (np. analiza ekonomiczna, analiza efektywności kosztowej) lub jakościowe. Dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe. W analizie opcji należy porównać co najmniej dwa, w pełni wykonalne (m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i instytucjonalnym) warianty inwestycyjne. Nie jest dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, dla których brak jest technicznego, finansowego i prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego. W takim przypadku należy uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe. 3. Analiza popytu. 4. Analiza przychodów, w tym kalkulacja taryf (o ile problematyka taryf dotyczy zakresu projektu). 5. Określenie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych. 6. Określenie kosztów operacyjnych. 7. Określenie zmian w kapitale obrotowym netto – opcjonalnie (brak konieczności przeprowadzenia analizy zmian w kapitale obrotowym netto, jeżeli ich potencjalny wpływ na trwałość finansową projektu oraz jego efektywność finansową jest niewielki). 8. Określenie wartości rezydualnej. 9. Zestawienie źródeł finansowania projektu. 10. Analiza efektywności finansowej projektu (minimum stanowią wskaźniki FNPV/C i FRR/C). Zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia powinny charakteryzować się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i celami, które mają być osiągnięte w wyniku ich realizacji. Co do zasady, dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed otrzymaniem wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Taka wartość wskaźników oznacza, że bieżąca wartość przyszłych przychodów nie pokrywa bieżącej wartości kosztów projektu. Odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu, np. znacznego poziomu ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności, jak również faktu objęcia projektu pomocą publiczną. Dla przykładu, w przypadku projektów dot. podniesienia efektywności energetycznej budynków nieujemna wartość FNPV może wynikać z tego, iż projekt generuje oszczędności kosztów operacyjnych. Taka sytuacja może stanowić uzasadnienie dla dofinansowania przedmiotowego projektu, pomimo nieujemnej wartości FNPV. 11. Analiza trwałości finansowej. Zgodnie z art.. 73 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 2021/1060 analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że beneficjent dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Dla jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek oraz zakładów budżetowych możliwe jest prowadzenie analizy trwałości finansowej w sposób uproszczony. Wystarczające jest bowiem przedstawienie oświadczenia (podpisanego przez skarbnika gminy, powiatu lub województwa) potwierdzającego, że realizacja projektu nie spowoduje naruszenia relacji wskazanej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.). 12. Planowanie sprawozdań finansowych operatora i/lub beneficjenta nie jest konieczne, chyba że wnioskodawca uzna je za niezbędne dla celów pozostałych wymaganych analiz (np. analizy efektywności finansowej czy analizy trwałości projektu). 13. Analiza kosztów i korzyści. Co do zasady analiza kosztów i korzyści powinna być prowadzona metodą analizy ekonomicznej lub analizy efektywności kosztowej. Wystarczające jest jednak opisowe przedstawienie efektów (kosztów i korzyści) projektu (w szczególności mierzalnych, jak i niemierzalnych efektów zewnętrznych – np. ekonomicznych czy społecznych), które wykażą, że realizacja projektu jest korzystna dla społeczeństwa. Z uwagi na podobieństwo metod, analiza kosztów i korzyści może być prowadzona razem z analizą opcji.   Analizę finansową i ekonomiczną (Studium wykonalności) należy dołączyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach FEWL 21-27 dostępna w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **IV CZĘŚĆ: BUDOWA PRZEBUDOWA LUB REMONT URZĄDZEŃ WODNYCH.**

Obowiązująca dla III Typu projektu „Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy. Projekty o charakterze regionalnym i lokalnym wynikające z potrzeb JST”.

# **Zgodność projektu z zakresem działania.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać zgodność projektu z zakresem działania - Projekty z zakresu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy. Projekty o charakterze regionalnym i lokalnym wynikające z potrzeb JST. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać, że projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludności obszarów, na które oddziałuje projekt lub bezpieczeństwa środowiska naturalnego. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z założeniami Linii Demarkacyjnej oraz zapisami w Programie FEWL 2021-2027.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać zgodność projektu z dokumentem Linia Demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz zapisami w Programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy. Projekty o charakterze regionalnym i lokalnym wynikające z potrzeb JST. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z dokumentami planistycznymi.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać, czy projekt był poddany analizie wpływu na stan jednolitych części wód na etapie opracowania właściwych dokumentów strategicznych spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE. W szczególności ocenie podlega, czy projekt był poddany weryfikacji na etapie opracowania dokumentów planistycznych, obowiązujących w trakcie danej perspektywy finansowej. W przypadku projektów dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym, ocenie podlega zgodność z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, a w przypadku projektów związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy, z Planem przeciwdziałania skutkom suszy. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Brak wpływu inwestycji na jednolite części wód (JCW).**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać brak wpływu projektów dotyczących przebudowy, remontu i budowy lub modernizacji urządzeń wodnych na stan jednolitych części wód (JCW). Współfinansowane będą mogły być tylko projekty, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód i nie pogarszają stanu wód, a także nie wpływają negatywnie na osiągnięcie innych celów środowiskowych, co powinno być udokumentowane w ocenie wodnoprawnej lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Projekty, które powodują zastosowanie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, nie będą wspierane. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Synergia z celami ochrony środowiska przyrodniczego dolin rzecznych lub obszarów objętych projektem.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać synergię celów projektu z celami ochrony środowiska przyrodniczego dolin rzecznych lub innych objętych projektem obszarów. Ocenie podlega, czy projekt zakłada połączenie celów dotyczących zarządzania ryzkiem powodziowym lub ryzykiem wystąpienia suszy z celami ochrony środowiska przyrodniczego, zwłaszcza gdy jest to potwierdzone zapisami planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla form ochrony przyrody. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Cele ochrony przeciwpowodziowej.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać cele ochrony przeciwpowodziowej.  Infrastruktura służąca ochronie przed powodzią będzie służyła do ochrony obszarów zamieszkałych, przede wszystkim zurbanizowanych, oraz cennej infrastruktury obszarów objętych ochroną.  Weryfikacja celu odbywać się będzie na podstawie danych wynikających z modelu hydrologicznego lub/i hydrodynamicznego (opracowanego w ramach dokumentacji  projektowej lub w ramach planów zarzadzania ryzykiem powodziowym).  „Nie dotyczy” w przypadku zakresu projektu innego niż ochrony przeciwpowodziowej. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Cele ochrony przed suszą.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać cel ochrony przed suszą i/lub łagodzeniu jej skutków, która będzie powodować poprawę stosunków wodnych w skali lokalnej i/lub regionalnej.  Realizacja projektu nie może naruszać ustaleń wynikających z planu przeciwdziałania skutkom suszy.  „Nie dotyczy” w przypadku zakresu projektu innego niż ochrony przed suszą. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Wpływ na osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego lub potencjału jednolitych części wód.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać czy projekt zawiera działania, określone dla tego typu projektów w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego lub potencjału jednolitych części wód, na które projekt ma bezpośredni wpływ (o ile takie działania w planach gospodarowania wodami zostały określone, np. zapewnienie ciągłości biologicznej i morfologicznej rzek i potoków, poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków, itp.).  W sytuacjach gdzie ww. działania są lub będą wdrażane poza projektem ujętym we wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca dostarczy wyjaśnienie wraz z harmonogramem wdrożenia tych działań. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Optymalizacja w zakresie zbiorników suchych.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać , czy wnioskodawca przewidział wkomponowanie w otoczenie oraz zminimalizował ew. ingerencję w przyrodę zbiorników suchych(np. minimalizacja wycinki drzew, przywrócenie naturalnego siedliska, ekosystemu etc.).  Kryterium dotyczy projektów, w których przewidziano realizację zbiorników suchych.  „Nie dotyczy” w przypadku realizacji projektów innych niż zbiorniki suche. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Gotowość techniczna projektu do realizacji.**

|  |
| --- |
| Gotowość techniczną projektu do realizacji należy wypełnić zgodnie z załącznikiem dołączonym do dokumentacji naboru „Wykaz Decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji procesu inwestycyjnego” (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena formalna i merytoryczna).  W przypadku realizacji inwestycji metodą „zaprojektuj i wybuduj” należy wypełnić załącznik 4. Oświadczenie dot. etapu OOŚ zaprojektuj i wybuduj (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena środowiskowa). |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Edukacja ekologiczna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.**

|  |
| --- |
| W polu należy wskazać czy w ramach projektu będzie realizowana promocyjna akcja edukacyjna w zakresie podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających negatywny wpływ człowieka na klimat, np. poprzez::   * spotkań z lokalną społecznością; * materiały w wersji elektronicznej (np. strona internetowa, w tym materiały do pobrania oraz publikacje on-line itd.); * artykuły w prasie lokalnej lub/i audycje w lokalnym radiu lub/i reklamy w  lokalnej telewizji; * kampanie w szkołach, przedszkolach. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody”.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej dla FEWL i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów .  W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do odpowiednich fragmentów „Analizy spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Rozporządzenie w sprawie Taksonomii) dla Programu FEWL 2021-2027”.  Zgodność z zasadą DNSH, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące zasady zgodności zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyń poważnej szkody”, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Odporność na zmiany klimatu\*.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać zgodność projektu na odporność na zmiany klimatu i poprawę jakości środowiska naturalnego zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości (rozumianej jako okres ekonomicznej użyteczności tej infrastruktury) wynoszącej co najmniej pięć lat przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu.  W analizie należy wykorzystać metodykę wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01).  Zgodnie z „Poradnikiem weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027” – wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia o weryfikacji klimatycznej”. Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej dostępna jest w powyższym poradniku (Ramka 6: Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej – str.. 59). Poradnik dostępny w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.  Zgodność z projektu na odporność na zmiany klimatu, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/Ocena środowiskowa”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Odporności na zmianę klimatu, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”.  ***\**** *nie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych oraz inwestycji w infrastrukturę o* przewidywanej trwałości *wynoszącej mniej niż 5 lat.* |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Ocena oddziaływania na środowisko.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy zawrzeć informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:   1. Czy projekt oddziałuje na obszar Natura 2000? Podstawą opisu powinna być – treść Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000; 2. Czy projekt wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? W przypadku gdy decyzja środowiskowa nie jest wymagana, do wniosku należy załączyć oświadczenie Beneficjata o braku konieczności wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję właściwego organu umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, 3. W przypadku, gdy projekt wymaga wydania decyzji środowiskowej, ale nie wymaga oceny odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie projektu oraz dołączyć:  * Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko). * Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  1. W przypadku gdy projekt wymagał oceny odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie projektu oraz dołączyć:  * Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub Postanowienie określające zakres raportu (jeśli dotyczy). * Raport oddziaływania na środowisko. * Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Ocenę oddziaływania na środowisko, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/ocena środowiskowa”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Oceny oddziaływania na środowisko, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Efektywność kosztowa projektu (w tym prawidłowość analiz).**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu. Ocenie podlegają następujące aspekty:   * czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych nakładów?, * czy założenia przedstawione w projekcie są realne?, * czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu?. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zakres rzeczowy inwestycji.**

|  |
| --- |
| Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy opis będzie zbyt obszerny by zmieścił się w formularzu wniosku.  W pozostałych przypadkach należy umieścić adnotację „opis w formularzu wniosku”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności).**

|  |
| --- |
| **Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności) należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu wyłącznie w przypadku projektów infrastrukturalnych.**  Z uwagi na fakt, że wartość kosztów kwalifikowalnych projektów, które składane będą w ramach naboru, wynosić będzie poniżej 50 mln zł, analizy przyjmują formę uproszczoną w stosunku do wymagań zaprezentowanych w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027. Uproszczone wymagania zostały opisane poniżej. Tym niemniej, w zakresie opisanym poniżej, analizę finansową i ekonomiczną projektu należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ww. Wytycznych (wraz z załącznikami) w wersji obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o naborze.  Analiza finansowa i ekonomiczna powinna składać się z części opisowej oraz części obliczeniowej. Część opisowa powinna przede wszystkim uzasadniać przyjęte założenia, prezentować sposób prowadzenia obliczeń, jak również opisywać i interpretować uzyskane wyniki. Część obliczeniową stanowi załącznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego (dołączany wyłącznie w formie elektronicznej – bez wydruków). Arkusz powinien posiadać odblokowane formuły oraz wyodrębnione sekcje (części) dotyczące założeń, obliczeń (nie należy w niej umieszczać żadnych wartości liczbowych, a jedynie formuły przeliczające wartości pochodzące z części zawierającej założenia oraz z innych obliczeń) oraz wyników (prezentacja wyników przeniesionych z sekcji obliczeń).  Niezbędny zakres:   1. Prezentacja założeń do analizy finansowej i ekonomicznej. 2. Analiza opcji. Wystarczające jest prowadzenie analizy rozwiązań technologicznych (bez analizy strategicznej). Analizę można prowadzić w oparciu o kryteria ilościowe (np. analiza ekonomiczna, analiza efektywności kosztowej) lub jakościowe. Dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe. W analizie opcji należy porównać co najmniej dwa, w pełni wykonalne (m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i instytucjonalnym) warianty inwestycyjne. Nie jest dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, dla których brak jest technicznego, finansowego i prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego. W takim przypadku należy uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe. 3. Analiza popytu. 4. Analiza przychodów, w tym kalkulacja taryf (o ile problematyka taryf dotyczy zakresu projektu). 5. Określenie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych. 6. Określenie kosztów operacyjnych. 7. Określenie zmian w kapitale obrotowym netto – opcjonalnie (brak konieczności przeprowadzenia analizy zmian w kapitale obrotowym netto, jeżeli ich potencjalny wpływ na trwałość finansową projektu oraz jego efektywność finansową jest niewielki). 8. Określenie wartości rezydualnej. 9. Zestawienie źródeł finansowania projektu. 10. Analiza efektywności finansowej projektu (minimum stanowią wskaźniki FNPV/C i FRR/C). Zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia powinny charakteryzować się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i celami, które mają być osiągnięte w wyniku ich realizacji. Co do zasady, dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed otrzymaniem wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Taka wartość wskaźników oznacza, że bieżąca wartość przyszłych przychodów nie pokrywa bieżącej wartości kosztów projektu. Odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu, np. znacznego poziomu ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności, jak również faktu objęcia projektu pomocą publiczną. Dla przykładu, w przypadku projektów dot. podniesienia efektywności energetycznej budynków nieujemna wartość FNPV może wynikać z tego, iż projekt generuje oszczędności kosztów operacyjnych. Taka sytuacja może stanowić uzasadnienie dla dofinansowania przedmiotowego projektu, pomimo nieujemnej wartości FNPV. 11. Analiza trwałości finansowej. Zgodnie z art.. 73 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 2021/1060 analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że beneficjent dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Dla jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek oraz zakładów budżetowych możliwe jest prowadzenie analizy trwałości finansowej w sposób uproszczony. Wystarczające jest bowiem przedstawienie oświadczenia (podpisanego przez skarbnika gminy, powiatu lub województwa) potwierdzającego, że realizacja projektu nie spowoduje naruszenia relacji wskazanej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) 12. Planowanie sprawozdań finansowych operatora i/lub beneficjenta nie jest konieczne, chyba że wnioskodawca uzna je za niezbędne dla celów pozostałych wymaganych analiz (np. analizy efektywności finansowej czy analizy trwałości projektu). 13. Analiza kosztów i korzyści. Co do zasady analiza kosztów i korzyści powinna być prowadzona metodą analizy ekonomicznej lub analizy efektywności kosztowej. Wystarczające jest jednak opisowe przedstawienie efektów (kosztów i korzyści) projektu (w szczególności mierzalnych, jak i niemierzalnych efektów zewnętrznych – np. ekonomicznych czy społecznych), które wykażą, że realizacja projektu jest korzystna dla społeczeństwa. Z uwagi na podobieństwo metod, analiza kosztów i korzyści może być prowadzona razem z analizą opcji.   Analizę finansową i ekonomiczną (Studium wykonalności) należy dołączyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach FEWL 21-27 dostępna w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **V CZĘŚĆ: WSPIERANIE MAŁEJ RETENCJI**

Obowiązująca dla IV Typu projektu „Wspieranie małej retencji (w tym zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz rozwój błękitno-zielonej infrastruktury)wsparcie projektów realizowanych przez podmioty inne niż podlegające/nadzorowane przez administrację centralną”.

# **Zgodność projektu z zakresem działania**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać zgodność projektu z zakresem realizacji interwencji są projekty z  z zakresu systemów zapobiegających podtopieniom i zalaniom, ograniczające lub likwidujące skutki tych zdarzeń, poprzez zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe. Opóźnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy. Wykorzystanie rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury do zatrzymywania wody w miejscu upadku na terenach objętych realizacją projektu. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać, że projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludności obszarów, na które oddziałuje projekt lub bezpieczeństwa środowiska naturalnego. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zgodność projektu z założeniami Linii Demarkacyjnej oraz zapisami w Programie FEWL 2021-2027.**

|  |
| --- |
| Należy wykazać zgodność projektu z dokumentem Linia Demarkacyjna Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz zapisami w Programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027.  Wspieranie małej retencji (w tym zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz rozwój błękitno-zielonej infrastruktury)wsparcie projektów realizowanych przez podmioty inne niż podlegające/nadzorowane przez administrację centralną. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

1. **Projekt realizowany jest na obszarze jednego województwa.**

|  |
| --- |
| Należy wykazać zasięg regionalny i/lub lokalny zasięg projektu (na obszarze jednego województwa). |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

1. **Zagospodarowanie (wykorzystanie) wód opadowych.**

|  |
| --- |
| Należy wykazać czy w ramach projektu nastąpi wykorzystanie co najmniej 15% objętości zretencjonowanych/zatrzymanych wód opadowych z terenu zlewni objętej projektem.  Wody te mogą być wykorzystane np. do:   * fontann; * zasilania zbiorników przeciwpożarowych; * szaletów; * chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.   Za wykorzystanie wód opadowych uznaje się również ich rozsączanie do gruntu lub zasilanie zbiorników ziemnych, rowów muld chłonnych itp. z zapewnioną infiltracją. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

1. **Działania w zakresie spowolnienia odpływu oraz retencjonowania wody w oparciu o zieloną i zielononiebieską infrastrukturę oraz rozwiązania oparte na przyrodzie.**

|  |
| --- |
| Należy wykazać czy w ramach projektu podjęte zostaną działania mające na celu spowolnienie/zatrzymanie odpływu wody przy wykorzystaniu zielono–niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Gotowość techniczna projektu do realizacji.**

|  |
| --- |
| Gotowość techniczną projektu do realizacji należy wypełnić zgodnie z załącznikiem dołączonym do dokumentacji naboru „Wykaz Decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji procesu inwestycyjnego” (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena formalna i merytoryczna).  W przypadku realizacji inwestycji metodą „zaprojektuj i wybuduj” należy wypełnić załącznik 4. Oświadczenie dot. etapu OOŚ zaprojektuj i wybuduj (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena środowiskowa). |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

1. **Edukacja ekologiczna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.**

|  |
| --- |
| W polu należy wskazać czy w ramach projektu będzie realizowana promocyjna akcja edukacyjna w zakresie podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających negatywny wpływ człowieka na klimat, np. poprzez::   * spotkań z lokalną społecznością; * materiały w wersji elektronicznej (np. strona internetowa, w tym materiały do pobrania oraz publikacje on-line itd.); * artykuły w prasie lokalnej lub/i audycje w lokalnym radiu lub/i reklamy w  lokalnej telewizji; * kampanie w szkołach, przedszkolach. |
| Uzasadnienie wnioskodawcy: |

# 

# **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody”.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej dla FEWL i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów .  W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do odpowiednich fragmentów „Analizy spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Rozporządzenie w sprawie Taksonomii) dla Programu FEWL 2021-2027”.  Zgodność z zasadą DNSH, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące zasady zgodności zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyń poważnej szkody”, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Odporność na zmiany klimatu\*.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać zgodność projektu na odporność na zmiany klimatu i poprawę jakości środowiska naturalnego zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości (rozumianej jako okres ekonomicznej użyteczności tej infrastruktury) wynoszącej co najmniej pięć lat przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu.  W analizie należy wykorzystać metodykę wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01).  Zgodnie z „Poradnikiem weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027” – wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia o weryfikacji klimatycznej”. Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej dostępna jest w powyższym poradniku (Ramka 6: Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej – str.. 59). Poradnik dostępny w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.  Zgodność z projektu na odporność na zmiany klimatu, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/Ocena środowiskowa”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Odporności na zmianę klimatu, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”.  ***\**** *nie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych oraz inwestycji w infrastrukturę o* przewidywanej trwałości *wynoszącej mniej niż 5 lat.* |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Ocena oddziaływania na środowisko.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy zawrzeć informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:   1. Czy projekt oddziałuje na obszar Natura 2000? Podstawą opisu powinna być – treść Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000; 2. Czy projekt wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? W przypadku gdy decyzja środowiskowa nie jest wymagana, do wniosku należy załączyć oświadczenie Beneficjata o braku konieczności wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję właściwego organu umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, 3. W przypadku, gdy projekt wymaga wydania decyzji środowiskowej, ale nie wymaga oceny odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie projektu oraz dołączyć:  * Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko). * Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  1. W przypadku gdy projekt wymagał oceny odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie projektu oraz dołączyć:  * Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub Postanowienie określające zakres raportu (jeśli dotyczy). * Raport oddziaływania na środowisko. * Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Ocenę oddziaływania na środowisko, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/ocena środowiskowa”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Oceny oddziaływania na środowisko, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Efektywność kosztowa projektu.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu. Ocenie podlegają następujące aspekty:   * czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych nakładów?, * czy założenia przedstawione w projekcie są realne?. * czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu? |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zakres rzeczowy inwestycji.**

|  |
| --- |
| Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy opis będzie zbyt obszerny by zmieścił się w formularzu wniosku.  W pozostałych przypadkach należy umieścić adnotację „opis w formularzu wniosku”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności).**

|  |
| --- |
| **Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności) należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu wyłącznie w przypadku projektów infrastrukturalnych.**  Z uwagi na fakt, że wartość kosztów kwalifikowalnych projektów, które składane będą w ramach naboru, wynosić będzie poniżej 50 mln zł, analizy przyjmują formę uproszczoną w stosunku do wymagań zaprezentowanych w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027. Uproszczone wymagania zostały opisane poniżej. Tym niemniej, w zakresie opisanym poniżej, analizę finansową i ekonomiczną projektu należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ww. Wytycznych (wraz z załącznikami) w wersji obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o naborze.  Analiza finansowa i ekonomiczna powinna składać się z części opisowej oraz części obliczeniowej. Część opisowa powinna przede wszystkim uzasadniać przyjęte założenia, prezentować sposób prowadzenia obliczeń, jak również opisywać i interpretować uzyskane wyniki. Część obliczeniową stanowi załącznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego (dołączany wyłącznie w formie elektronicznej – bez wydruków). Arkusz powinien posiadać odblokowane formuły oraz wyodrębnione sekcje (części) dotyczące założeń, obliczeń (nie należy w niej umieszczać żadnych wartości liczbowych, a jedynie formuły przeliczające wartości pochodzące z części zawierającej założenia oraz z innych obliczeń) oraz wyników (prezentacja wyników przeniesionych z sekcji obliczeń).  Niezbędny zakres:   1. Prezentacja założeń do analizy finansowej i ekonomicznej. 2. Analiza opcji. Wystarczające jest prowadzenie analizy rozwiązań technologicznych (bez analizy strategicznej). Analizę można prowadzić w oparciu o kryteria ilościowe (np. analiza ekonomiczna, analiza efektywności kosztowej) lub jakościowe. Dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe. W analizie opcji należy porównać co najmniej dwa, w pełni wykonalne (m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i instytucjonalnym) warianty inwestycyjne. Nie jest dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, dla których brak jest technicznego, finansowego i prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego. W takim przypadku należy uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe. 3. Analiza popytu. 4. Analiza przychodów, w tym kalkulacja taryf (o ile problematyka taryf dotyczy zakresu projektu). 5. Określenie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych. 6. Określenie kosztów operacyjnych. 7. Określenie zmian w kapitale obrotowym netto – opcjonalnie (brak konieczności przeprowadzenia analizy zmian w kapitale obrotowym netto, jeżeli ich potencjalny wpływ na trwałość finansową projektu oraz jego efektywność finansową jest niewielki). 8. Określenie wartości rezydualnej. 9. Zestawienie źródeł finansowania projektu. 10. Analiza efektywności finansowej projektu (minimum stanowią wskaźniki FNPV/C i FRR/C). Zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia powinny charakteryzować się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i celami, które mają być osiągnięte w wyniku ich realizacji. Co do zasady, dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed otrzymaniem wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Taka wartość wskaźników oznacza, że bieżąca wartość przyszłych przychodów nie pokrywa bieżącej wartości kosztów projektu. Odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu, np. znacznego poziomu ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności, jak również faktu objęcia projektu pomocą publiczną. Dla przykładu, w przypadku projektów dot. podniesienia efektywności energetycznej budynków nieujemna wartość FNPV może wynikać z tego, iż projekt generuje oszczędności kosztów operacyjnych. Taka sytuacja może stanowić uzasadnienie dla dofinansowania przedmiotowego projektu, pomimo nieujemnej wartości FNPV. 11. Analiza trwałości finansowej. Zgodnie z art.. 73 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 2021/1060 analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że beneficjent dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Dla jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek oraz zakładów budżetowych możliwe jest prowadzenie analizy trwałości finansowej w sposób uproszczony. Wystarczające jest bowiem przedstawienie oświadczenia (podpisanego przez skarbnika gminy, powiatu lub województwa) potwierdzającego, że realizacja projektu nie spowoduje naruszenia relacji wskazanej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.). 12. Planowanie sprawozdań finansowych operatora i/lub beneficjenta nie jest konieczne, chyba że wnioskodawca uzna je za niezbędne dla celów pozostałych wymaganych analiz (np. analizy efektywności finansowej czy analizy trwałości projektu). 13. Analiza kosztów i korzyści. Co do zasady analiza kosztów i korzyści powinna być prowadzona metodą analizy ekonomicznej lub analizy efektywności kosztowej. Wystarczające jest jednak opisowe przedstawienie efektów (kosztów i korzyści) projektu (w szczególności mierzalnych, jak i niemierzalnych efektów zewnętrznych – np. ekonomicznych czy społecznych), które wykażą, że realizacja projektu jest korzystna dla społeczeństwa. Z uwagi na podobieństwo metod, analiza kosztów i korzyści może być prowadzona razem z analizą opcji.   Analizę finansową i ekonomiczną (Studium wykonalności) należy dołączyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach FEWL 21-27 dostępna w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **VI CZĘŚĆ: EDUKACJA W OBSZARZE ZMIAN KLIMATYCZNYCH.**

Obowiązująca dla Typu „Edukacja w obszarze zmian klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych”.

# **Zgodność projektu z zakresem działania.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wskazać zgodność projektu z zakresem działania.  Projekty z zakresu edukacji w celu zmiany postaw i upowszechniania zielonych praktyk, co przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych.  Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej:   wsparcie w formie samodzielnych projektów, z zachowaniem komplementarności wobec interwencji realizowanej na poziomie krajowym oraz zastosowaniem mechanizmów zapobiegających podwójnemu finansowaniu projektów;   projekty edukacyjne realizowane w szkołach:   * publicznych - samodzielne projekty bez elementów infrastrukturalnych; * niepublicznych - samodzielne projekty z elementami infrastrukturalnymi, w tym elementami demonstracyjnymi w zakresie adaptacji do zmian klimatu (głównie zielononiebieskiej infrastruktury). |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ludzi lub środowiska.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać czy projekt przyczyni się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludności obszarów, na które oddziałuje projekt lub bezpieczeństwa środowiska naturalnego. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Rodzaj prowadzonych zajęć edukacyjnych w ramach projektu.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać rodzaj prowadzonych zajęć edukacyjnych w ramach projektu w zakresie między innymi: ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów wodnych, działania dotyczące sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zasad ich segregacji i działania informacyjno - promocyjne dot. gospodarki o obiegu zamkniętym. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać skuteczność podjętych działań zwiększających świadomość społeczną w zakresie adaptacji do zmian klimatu. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Efektywność kosztowa projektu.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu. Ocenie podlegają następujące aspekty:   * czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych nakładów?, * czy założenia przedstawione w projekcie są realne?. * czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu? |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zakres rzeczowy inwestycji.**

|  |
| --- |
| Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy opis będzie zbyt obszerny by zmieścił się w formularzu wniosku.  W pozostałych przypadkach należy umieścić adnotację „opis w formularzu wniosku”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Gotowość techniczna projektu do realizacji.**

|  |
| --- |
| Gotowość techniczną projektu do realizacji należy wypełnić zgodnie z załącznikiem dołączonym do dokumentacji naboru „Wykaz Decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji procesu inwestycyjnego” (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena formalna i merytoryczna).  W przypadku realizacji inwestycji metodą „zaprojektuj i wybuduj” należy wypełnić załącznik 4. Oświadczenie dot. etapu OOŚ zaprojektuj i wybuduj (folder załączniki dla wnioskodawcy/ocena środowiskowa).  Jeżeli w ramach projektu nie ma potrzeby dokonywania zgłoszeń robót budowalnych lub uzyskiwania pozwoleń na budowę należy wpisać NIE DOTYCZY. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnej szkody”.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy wykazać zgodność projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej dla FEWL i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów .  W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do odpowiednich fragmentów „Analizy spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Rozporządzenie w sprawie Taksonomii) dla Programu FEWL 2021-2027”.  Zgodność z zasadą DNSH, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące zasady zgodności zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyń poważnej szkody”, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Odporność na zmiany klimatu\*.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy opisać zgodność projektu na odporność na zmiany klimatu i poprawę jakości środowiska naturalnego zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości (rozumianej jako okres ekonomicznej użyteczności tej infrastruktury) wynoszącej co najmniej pięć lat przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu.  W analizie należy wykorzystać metodykę wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01).  Zgodnie z „Poradnikiem weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027” – wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia o weryfikacji klimatycznej”. Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej dostępna jest w powyższym poradniku (Ramka 6: Przykładowa treść oświadczenia o weryfikacji klimatycznej – str.. 59). Poradnik dostępny w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”.  Zgodność z projektu na odporność na zmiany klimatu, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/Ocena środowiskowa”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Odporności na zmianę klimatu, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”.  ***\**** *nie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych oraz inwestycji w infrastrukturę o* przewidywanej trwałości *wynoszącej mniej niż 5 lat.* |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Ocena oddziaływania na środowisko.**

|  |
| --- |
| W punkcie należy zawrzeć informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:   1. Czy projekt oddziałuje na obszar Natura 2000? Podstawą opisu powinna być – treść Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000; 2. Czy projekt wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? W przypadku gdy decyzja środowiskowa nie jest wymagana, do wniosku należy załączyć oświadczenie Beneficjata o braku konieczności wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję właściwego organu umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, 3. W przypadku, gdy projekt wymaga wydania decyzji środowiskowej, ale nie wymaga oceny odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie projektu oraz dołączyć:  * Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko). * Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  1. W przypadku gdy projekt wymagał oceny odziaływania na środowisko, należy opisać odziaływanie projektu oraz dołączyć:  * Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub Postanowienie określające zakres raportu (jeśli dotyczy). * Raport oddziaływania na środowisko. * Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Ocenę oddziaływania na środowisko, należy dokonać w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko” – załączonym do dokumentacji naboru w folderze „Załączniki dla Wnioskodawcy/ocena środowiskowa”.  Wnioskodawca uzupełniająco w „Szczegółowym opisie projektu”, może uwzględnić informacje dotyczące Oceny oddziaływania na środowisko, które nie zostały zawarte w dokumencie „Analiza oddziaływania na środowisko”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

# **Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności).**

|  |
| --- |
| **Analiza finansowa i ekonomiczna projektu (Studium wykonalności) należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu wyłącznie w przypadku projektów infrastrukturalnych.**  Z uwagi na fakt, że wartość kosztów kwalifikowalnych projektów, które składane będą w ramach naboru, wynosić będzie poniżej 50 mln zł, analizy przyjmują formę uproszczoną w stosunku do wymagań zaprezentowanych w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027. Uproszczone wymagania zostały opisane poniżej. Tym niemniej, w zakresie opisanym poniżej, analizę finansową i ekonomiczną projektu należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ww. Wytycznych (wraz z załącznikami) w wersji obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o naborze.  Analiza finansowa i ekonomiczna powinna składać się z części opisowej oraz części obliczeniowej. Część opisowa powinna przede wszystkim uzasadniać przyjęte założenia, prezentować sposób prowadzenia obliczeń, jak również opisywać i interpretować uzyskane wyniki. Część obliczeniową stanowi załącznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego (dołączany wyłącznie w formie elektronicznej – bez wydruków). Arkusz powinien posiadać odblokowane formuły oraz wyodrębnione sekcje (części) dotyczące założeń, obliczeń (nie należy w niej umieszczać żadnych wartości liczbowych, a jedynie formuły przeliczające wartości pochodzące z części zawierającej założenia oraz z innych obliczeń) oraz wyników (prezentacja wyników przeniesionych z sekcji obliczeń).  Niezbędny zakres:   1. Prezentacja założeń do analizy finansowej i ekonomicznej. 2. Analiza opcji. Wystarczające jest prowadzenie analizy rozwiązań technologicznych (bez analizy strategicznej). Analizę można prowadzić w oparciu o kryteria ilościowe (np. analiza ekonomiczna, analiza efektywności kosztowej) lub jakościowe. Dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe. W analizie opcji należy porównać co najmniej dwa, w pełni wykonalne (m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i instytucjonalnym) warianty inwestycyjne. Nie jest dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, dla których brak jest technicznego, finansowego i prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego. W takim przypadku należy uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe. 3. Analiza popytu. 4. Analiza przychodów, w tym kalkulacja taryf (o ile problematyka taryf dotyczy zakresu projektu). 5. Określenie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych. 6. Określenie kosztów operacyjnych. 7. Określenie zmian w kapitale obrotowym netto – opcjonalnie (brak konieczności przeprowadzenia analizy zmian w kapitale obrotowym netto, jeżeli ich potencjalny wpływ na trwałość finansową projektu oraz jego efektywność finansową jest niewielki). 8. Określenie wartości rezydualnej. 9. Zestawienie źródeł finansowania projektu. 10. Analiza efektywności finansowej projektu (minimum stanowią wskaźniki FNPV/C i FRR/C). Zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia powinny charakteryzować się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i celami, które mają być osiągnięte w wyniku ich realizacji. Co do zasady, dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed otrzymaniem wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Taka wartość wskaźników oznacza, że bieżąca wartość przyszłych przychodów nie pokrywa bieżącej wartości kosztów projektu. Odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu, np. znacznego poziomu ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności, jak również faktu objęcia projektu pomocą publiczną. Dla przykładu, w przypadku projektów dot. podniesienia efektywności energetycznej budynków nieujemna wartość FNPV może wynikać z tego, iż projekt generuje oszczędności kosztów operacyjnych. Taka sytuacja może stanowić uzasadnienie dla dofinansowania przedmiotowego projektu, pomimo nieujemnej wartości FNPV. 11. Analiza trwałości finansowej. Zgodnie z art.. 73 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 2021/1060 analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że beneficjent dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Dla jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek oraz zakładów budżetowych możliwe jest prowadzenie analizy trwałości finansowej w sposób uproszczony. Wystarczające jest bowiem przedstawienie oświadczenia (podpisanego przez skarbnika gminy, powiatu lub województwa) potwierdzającego, że realizacja projektu nie spowoduje naruszenia relacji wskazanej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.). 12. Planowanie sprawozdań finansowych operatora i/lub beneficjenta nie jest konieczne, chyba że wnioskodawca uzna je za niezbędne dla celów pozostałych wymaganych analiz (np. analizy efektywności finansowej czy analizy trwałości projektu). 13. Analiza kosztów i korzyści. Co do zasady analiza kosztów i korzyści powinna być prowadzona metodą analizy ekonomicznej lub analizy efektywności kosztowej. Wystarczające jest jednak opisowe przedstawienie efektów (kosztów i korzyści) projektu (w szczególności mierzalnych, jak i niemierzalnych efektów zewnętrznych – np. ekonomicznych czy społecznych), które wykażą, że realizacja projektu jest korzystna dla społeczeństwa. Z uwagi na podobieństwo metod, analiza kosztów i korzyści może być prowadzona razem z analizą opcji.   Analizę finansową i ekonomiczną (Studium wykonalności) należy dołączyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach FEWL 21-27 dostępna w dokumentacji naboru w folderze „Dokumenty strategiczne i branżowe dla Wnioskodawcy”. |
| Uzasadnienie Wnioskodawcy: |

…………………………………… ………..………………………………………… *data podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej*

*do jego reprezentowania*