**VPRAŠANJA IN ODGOVORI**

**JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PROJEKTOV ZADRUŽNIŠTVA IN SOCIALNE EKONOMIJE 2023-2024**

Opomba: V primeru, da se vprašanja potencialnih prijaviteljev podvajajo, bo odgovor podan le enkrat, zato vsem potencialnim prijaviteljem svetujemo, da redno spremljajo vprašanja in odgovore na tem mestu.

# **Vprašanja in odgovori objavljeni na dan 24. 4. 2023**

*1. Smo socialno podjetje, zavod, ki na trgu deluje že 10 let, zadostujemo vsem kriterijem razpisa razen 5. točki tj.:« Prijavitelj je imel na dan 1. 3. 2023 zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas.«*

*Kot opažam pri podobnih razpisih je vedno pogoj vsaj eno delovno mesto v celoti. Pri nas pa imamo zaposleni dve osebi po 4 ure, ki skupaj tvorita polni delovni čas in po navadi ne ustrezamo razpisnim pogojem (v tujini to pomeni bruto delovno mesto in bi na podobnih razpisih veljalo kot 1 oseba za polni delovni čas). Ali je pri tem razpisu kaj drugače?*

**ODGOVOR:**

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 143. členu opredeljuje polni delovni čas, in sicer določa, da:

* Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden.
* Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden.
* Z zakonom ali drugim predpisom v skladu z zakonom ali kolektivno pogodbo se lahko določi za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare, polni delovni čas, ki traja manj kot 36 ur na teden.
* Če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje kot polni delovni čas delovni čas 40 ur na teden.

Glede na določila ZDR-1 mora imeti prijavitelj na dan 1. 3. 2023 za izpolnjevanje razpisnega pogoja številka 5. zaposleno eno osebo, ki opravlja delo 40 ur na teden, če področni zakon ali kolektiva pogodba ne določata drugače. Ne glede na to lahko v primeru, da izpolnjuje vse druge razpisne pogoje na tem javnem razpisu kandidira v vlogi projektnega partnerja.

*2. Ali je upravičeno področje izvajanja projektov tudi trajnostna lokalna samooskrba, spodbujanje eko kmetijstva oz. pridelave eko hrane ipd.?*

**ODGOVOR:**

Omenjene dejavnosti oziroma aktivnosti lahko sovpadajo z več vsebinskimi področji, ki jih naslavlja Strategija razvoja Slovenije 2030, ne glede na to bo mogoče upravičenost projektov v celoti oceniti šele v sklopu presoje strokovne komisije, ko bodo znana vsa dejstva predlaganega projekta. Podrobneje so primeri vsebinskih usmeritev projektov navedeni v razpisni dokumentaciji v poglavju 5.

Pri tem bi želeli opozoriti, da bo izvajanje sofinanciranih projektov po javnem razpisu v celoti potekalo na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, čistopis 9. 5. 2016 (I), sprememba 10. 11. 2020 (II) in sprememba 9. 1. 2023 (III); trajanje sheme: do 31. 12. 2023).

Skladno s tem dodelitev sredstev oziroma pomoč ni dovoljena, če ima prijavitelj registrirano glavno dejavnost na sledečih izključenih sektorjih:

a) ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,

b) primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov,

c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:

* kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
* kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pri tem med primarno kmetijsko proizvodnjo spadajo naslednje dejavnosti iz Standardne

klasifikacije dejavnosti:

* vse dejavnosti iz oddelka 01 (Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane

storitve), razen dejavnosti iz skupine 01.7 (Lovstvo),

* iz oddelka 02 (Gozdarstvo) pa le dejavnosti iz razreda 02.100 (Gojenje gozdov in druge

gozdarske dejavnosti) in dejavnosti iz razreda 02.400 (Storitve za gozdarstvo), razen storitev, ki se nanašajo na izkoriščanje gozdov: prevoz lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom ter gradnja vlak.

*3. Ali ima prijava konzorcija po številu točk prednost pred samostojnimi prijavami ali se prijave ocenjujejo ločeno?*

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije bodo samostojne prijave in prijave s projektnim partnerjem obravnavane enakopravno, torej glede na dosežen odstotek točk, ki jih bodo prijavitelji prejeli po merilih. Podrobneje je postopek ocenjevanja opredeljen v poglavju 17 razpisne dokumentacije, in sicer je minimalni kakovostni kriterij za dodelitev sredstev 60 % točk. Za vloge prijaviteljev, ki bodo kandidirali samostojno se ocenjujejo merila 1, 2, 3 in 5. V primeru projektnega partnerstva pa 1, 2, 3, 4 in 5.

*4. Zanima me pogoj: Če prijavitelj kandidira na javnem razpisu samostojno, mora z dvema neodvisnima deležnikoma oblikovati nov poslovni subjekt, tj. zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja.*

*Torej, če nevladna organizacija s statusom organizacije v javnem interesu samostojno kandidira na razpisu mora z dvema organizacijama (ki morata biti kaj?) obvezno ustanoviti zadrugo? Prosimo za tolmačenje.*

**ODGOVOR:**

Kot izhaja iz opombe številka 5 razpisne dokumentacije v poglavju 4 Zakon o zadrugah (ZZad) v 4. členu določa, da zadrugo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovitelji. Ustanovitelji so lahko fizične oziroma pravne osebe. Pri tem morajo biti ustanovitelji zadruge, ki so fizične osebe, poslovno sposobni. Posledično se lahko v ustanovljeno zadrugo pod pogoji, določenimi v zadružnih pravilih, včlanijo fizične oziroma pravne osebe. Skladno z zgornjo navedbo mora nevladna organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, v kolikor želi zadovoljiti cilju razpisa, še z dvema fizičnima ali pravnima osebama ustanoviti zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja, ki bo na trgu ponujala v projektu razvito blago ali storitev.

*5. V Javnem razpisu spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024 so navedene določbe:*

* *Nov poslovni subjekt mora biti oblikovan najkasneje do dne oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo v sklopu projektnih aktivnosti, predvidoma oktobra 2024.*
* *Na javni razpis se skladno s pogoji le-tega lahko prijavijo subjekti socialne ekonomije, opredeljeni v ZSocP, tj. registrirana socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri in nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), ki niso ustanovljeni izključno z namenom pridobivanja dobička, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna oseba registrirani tudi za opravljanje gospodarske dejavnosti. Pri tem javni razpis, kot pogoj za prijavitelje s pravnoorganizacijskimi oblikami društva, zavodi, ustanove določa, da imajo status nevladne organizacije v javnem interesu, pridobljen skladno z določili Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).*
* *Prijavitelji morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka najkasneje na dan oddaje vloge (upošteva se datum registracije na sodišču oziroma pri pristojnem organu).*
* *Prijavitelj je imel na dan 1. 3. 2023 zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas.*

*Stanje: Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) želi v prihodnjih treh tednih ustanoviti Inštitut - Zavod, kateri bo imel status nevladne organizacije v javnem interesu in bo deloval neprofitno. Že od lanskega leta ima ta isti d.o.o. (t.j. ustanovitelj bodočega omenjenega Zavoda) enega zaposlenega. Bodoči Zavod oz. Inštitut nima zaposlenega, ker seveda še ni ustanovljen.*

*Vprašanje: Ali se glede na zgoraj omenjeno stanje lahko prijavi bodoče ustanovljeni Zavod - Inštitut s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na omenjeni javni razpis? Če prav razumemo, se potemtakem lahko prijavijo le že ustanovljeni Zavodi in drugi omenjeni subjekti, kateri imajo na dan 1.3.2023 najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas?*

**ODGOVOR:**

Javni razpis omogoča, da vlogo oddajo prijavitelji samostojno ali v projektnem partnerstvu. Ne glede na to mora prijavitelj in projektni partner izpolnjevati pogoje javnega razpisa določene v poglavju 7.1.1. javnega razpisa. Pri tem projektni partner ni zavezan k izpolnjevanju pogoja številka 5, torej da ima na dan 1. 3. 2023 zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas, ki je zavezujoč le za prijavitelja. Pri tem opozarjamo, da pridobitev statusa nevladne organizacije določa Zakon o nevladnih organizacijah ter podrejeno pravilniki področnih resorjev glede na področje delovanja nevladne organizacije, ki želi pridobiti omenjeni status.

*6. V okviru stroškov dela se lahko uveljavlja stroške za zaposlenega, ki bo izvajal naloge projektnega vodenja in/ali upravljanja. Ali je lahko teh oseb, ki so pisane na projekt več? Ali so upravičeni stroški dela tudi drugih zaposlenih, ki so neposredno povezani z implementacijo projekta, vendar se ne nanašajo na projektno vodenje?*

**ODGOVOR:**

Razpisna dokumentacija v točki 13. 2 določa, da so povračila stroškov dela namenjena za zaposlenega, ki bo izvajal naloge projektnega vodenja in/ali upravljanja v okviru izbranega projekta na predmetnem javnem razpisu. Pri tem javni razpis in pripadajoča dokumentacija prijavitelja napotuje, da v primeru projektnega partnerstva vsak partner za vodenje in/ali upravljanje projekta v svoji organizaciji zaposli vsaj eno osebo za polni ali polovični delovni čas. Primarno so tako vsebinsko stroški namenjeni povračilu stroškov zaposlenega za vodenje projekta. V primeru projektnega partnerstva pa je skladno z razpisno dokumentacijo mogoče načrtovati vsaj dve zaposlitvi. Ne glede na to v kolikor je projekt oblikovan na način, da poleg vodje projekta vodstvene, upravljavske, nadzorne, organizacijske, strateške in sorodne naloge pri prijavitelju ali projektnemu partnerju opravlja še ena ali več oseb ter je to skladno s cilji javnega razpisa je mogoče uveljavljanje povračila stroškov tudi za njihove zaposlitve, v primeru, da bo strokovna komisija ocenila predlagano vlogo kot primerno za financiranje. Ni pa mogoče načrtovati povračila stroškov za vse zaposlene, ki bodo opravljali naloge na projektu, torej tudi tiste, ki izvajajo podporne dejavnosti. Standardni strošek na enoto za povračilo stroškov dela je namreč oblikovan na zgodovinskih podatkih, ki se nanašajo na prej opisane vodstvene naloge, kot izhaja iz priloge št. 9, ki je del obrazcev in prilog.

**Vprašanja in odgovori objavljeni na dan 3. 5. 2023**

Opomba: Dokument vključuje vprašanja prejeta do petka, 28. 4. 2023 do 15. ure.

*7. Na spletni strani ste objavili odgovore na vprašanja, in sicer smo prejeli odgovor na naše predhodno zastavljeno vprašanje pod zap. št. 5, za katerega se vam zahvaljujemo. Žal nam še vedno ni pojasnjeno naše vprašanje - kdo je lahko prijavitelj oz. je upravičen prijavitelj in vas prosimo za ponovno preučitev treh določb "JR zadružništvo in socialna ekonomija 2023-2024" in sicer:*

* *Nov poslovni subjekt mora biti oblikovan najkasneje do dne oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo v sklopu projektnih aktivnosti, predvidoma oktobra 2024.*
* *Prijavitelji morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti najkasneje na dan oddaje vloge (upošteva se datum registracije na sodišču oziroma pri pristojnem organu).*
* *Prijavitelj je imel na dan 1.3.2023 zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas.*

*Vljudno vas prosimo za odgovor, kdo je lahko prijavitelj oziroma je upravičen prijavitelj:*

*1. Že ustanovljeni poslovni subjekt, kateri ima na dan 1. 3. 2023 enega zaposlenega za polni delovni čas (7.1.1 pogoji javnega razpisa, št. 5 splošni pogoji za prijavitelje in projektne partnerje)?*

*in/ali*

*2. Nov poslovni subjekt, kateri mora biti oblikovan najkasneje do dne oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo v sklopu projektnih aktivnosti, predvidoma oktobra 2024. Ustanovitev novega poslovnega subjekta mora biti razvidna iz poslovnega registra Slovenije ali dokazana s predložitvijo veljavnega akta o ustanovitvi. (3 cilj javnega razpisa, 4. odstavek)?*

*in/ali*

*3. Nov poslovni subjekt, registriran za opravljanje dejavnosti najkasneje na dan oddaje vloge (upošteva se datum registracije na sodišču oziroma pri pristojnem organu)?*

*Tovrstne tri določbe JR se nam izključujejo in vas prosimo za jasen, točen in konkreten odgovor, kdo je lahko prijavitelj oz. je upravičen prijavitelj glede na omenjene tri določbe JR (pod zap. št. 1. in/ali 2. in/ali 3.)?*

**ODGOVOR:**

Poglavje 6 javnega razpisa naslovljeno prijavitelji oziroma končni prejemniki javnega razpisa določa, da se na javni razpis lahko prijavijo subjekti socialne ekonomije, opredeljeni v Zakonu o socialnem podjetništvu, tj.:

* registrirana socialna podjetja,
* zadruge,
* invalidska podjetja,
* zaposlitveni centri in
* nevladne organizacije s statusom v javnem interesu (društva, zavodi, ustanove),

ki niso ustanovljeni izključno z namenom pridobivanja dobička, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna oseba registrirani tudi za opravljanje gospodarske dejavnosti.

Navedena točka povzema splošni pogoj za prijavitelje in projektne partnerje št. 1, ki je razviden iz poglavja 7.1.1 javnega razpisa. Tako se kot prijavitelj na javni razpis lahko prijavi poslovni subjekt, ki je na dan oddaje vloge registriran kot ena od prej navedenih pravno organizacijskih oblik oziroma podoblik ter ima v AJPESu vpisano gospodarsko dejavnost tj. dejavnost, ki jo opravlja na trgu.

V kolikor poslovni subjekt z eno od prej navedenih pravno organizacijskih oblik oziroma dodatnih oblik kandidira v vlogi prijavitelja mora imeti na dan 1. 3. 2023 zaposleno najmanj eno osebo za polni delovni časi. V kolikor pa nastopa v vlogi projektnega partnerja, pa ta pogoj za poslovni subjekt ne velja.

Dodatno javni razpis za tiste, ki kandidirajo kot prijavitelji in imajo pravno organizacijsko obliko nevladne organizacije v javnem interesu oziroma dodatno obliko invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra določa, da morajo za opravljanje v projektu razvite storitve oziroma prodaje blaga na trgu oblikovati nov poslovni subjekt – zadrugo oziroma zadrugo s statusom socialnega podjetja, in sicer najkasneje do dne oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo. Pri tem poudarjamo, da so predpisane pravne oblike subjektov, ki se lahko prijavijo na javni razpis ter zaposlitev osebe pogoji javnega razpisa, morebitna ustanovitev zadruge oziroma zadruge s statusom socialnega podjetja pa cilj. Fizična oseba ne more biti prijavitelj na ta javni razpis.

*8. »Z javnim razpisom bodo finančno podprti subjekti socialne ekonomije, kot jih opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu (v nadaljevanju: ZSocP), ki bodo s projektnimi aktivnostmi sledili poslovnemu modelu usmerjenemu v reševanje družbenih, okoljskih, gospodarskih in drugih problemov oziroma razvoju družbenih inovacij ter bodo posledično prispevali k razvoju zadružništva in socialne ekonomije v Sloveniji. Za doseganje cilja razpisa mora prijavitelj, ki ni registrirano socialno podjetje ali/in zadruga skupaj s projektnim partnerjem in tretjim deležnikom oblikovati nov poslovni subjekt, tj. zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja. Če prijavitelj kandidira na javnem razpisu samostojno, mora z dvema neodvisnima deležnikoma oblikovati nov poslovni subjekt, tj. zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja.*

*Nov poslovni subjekt mora biti oblikovan najkasneje do dne oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo v sklopu projektnih aktivnosti, predvidoma oktobra 2024. Ustanovitev novega poslovnega subjekta mora biti razvidna iz Poslovnega registra Slovenije ali dokazana s predložitvijo veljavnega Akta o ustanovitvi. Ponudbo tj. blago ali storitev razvito v sklopu projekta na trgu tako zagotavlja novoustanovljeni subjekt, na katerega se lahko prenese tudi v projektu kupljena oprema skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.«*

*Torej, mora vsako partnerstvo oblikovati (registrirati) nov poslovni subjekt ne glede na to, da gre že za subjekte, ki delujejo na področju socialne ekonomije in gre za nadgradnjo storitve?*

**ODGOVOR:**

Navedeno pomeni, da mora prijavitelj, ki ni pravno organiziran kot zadruga ali je registrirano socialno podjetje najkasneje do dne oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo ustanoviti nov poslovni subjekt (zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja). Za pravne subjekte, ki bodo nastopali v vlogi prijavitelja in so že organizirani kot zadruga oziroma so registrirano socialno podjetje to določilo ni zavezujoče.

Tako mora nov subjekt v skladu s cilji javnega razpisa oblikovati prijavitelj, ki je pravno organiziran kot nevladna organizacija s statutom v javnem interesu oziroma ima dodatno obliko invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, saj javni razpis zasleduje načela socialne ekonomije povzeta po Akcijskem načrtu za socialne ekonomijo Evropske komisije, kar je razvidno iz 3 točke razpisne dokumentacije. Poleg tega javni razpis predvideva ponudbo v projektu razvite storitve oziroma blaga na trgu.

Glede na zgornje navedbe je za doseganje prej omenjenih načel (predvsem participativnega/demokratičnega upravljanja), zagotavljanja ponudbe na trgu ter namena javnega razpisa, oblikovano določilo javnega razpisa, ki ga navajate.

Pri tem opozarjamo, da javni razpis v razpisni dokumentaciji v poglavju 9 določa tudi specifični pogoj, ki se nanaša na izvedbo posameznega sofinanciranega projekta, in sicer določa da mora ponudba oziroma blago ali storitev, ki bo razvita v okviru potrjenega projekta, biti nova ali bistveno nadgrajena, pri tem poglavje tudi opredeljuje oba pojma tj. novo oziroma bistveno nadgrajeno ponudbo. Poleg tega se presoja tudi možnost vpeljave družbene (socialne) inovacije v sklopu meril.

*9. V zvezi z upravičenimi stroški projekta iz naslova Stroškov nakupa opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev nas zanima, če so v sklopu tega mogoče tudi prostorske sanacije in prilagoditve. Konkretno nas zanima ali je mogoča vzpostavitev snemalnega studia s celostno obnovo prostora (stene, tla, električna napeljava, zvočna izolacija, akustična ureditev prostora...), obnova prostora za izvajanje izobraževanj in usposabljanj mladih (razsvetlitev, seminarsko pohištvo, ureditev stranišča in čajne kuhinje...).*

**ODGOVOR:**

Razpisna dokumentacija v točki 13.5 določa, da so stroški nakupa opreme upravičeni, če so neposredno povezani z aktivnostmi projekta potrjenimi v vlogi, neposredno prispevajo k izvedbi projekta ter so nujno potrebni za doseganje ciljev projekta, tj. služijo oblikovanju nove ali izboljšanje ponudbe (blaga ali storitve) in se računovodsko obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva. Javni razpis določa tudi, da stroški nakupa opreme ne smejo presegati 40 % vrednosti potrjenega financiranja projekta.

Poleg tega razpisna dokumentacija določa, da v primeru nakupa opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju operacije, tj. oprema, ki ni izključno povezana z izvajanjem aktivnosti in cilji projekta in ki se ne uporablja 100% samo za namen projekta, se kot upravičeni stroški lahko določijo stroški amortizacije v deležu uporabe za aktivnosti pri izvajanju projekta za obdobje trajanja projekta. Celotni stroški amortizacije so upravičeni, kadar je trajanje projekta enako ali daljše kot amortizacijska doba.

Skladno z navedenimi določili je mogoč nakup opreme npr. snemalnih naprav oziroma avdiovizualne opreme, medtem ko strošek prilagoditve prostora in sanacije po tem razpisu ni upravičen strošek v kolikor ni povezan neposredno z vgraditvijo oziroma vzpostavitvijo delovanja opreme tj. je nujno potrebna prilagoditev za omogočanje delovanja naprave/opreme.

Strošek obnove lahko prijavitelj vključi v finančno konstrukcijo, kot lastni prispevek (lastne stroške). Pri tem opozarjamo, da bo sama utemeljenost nakupa opreme predmet presoje strokovne komisije, ki bo ocenjevala vloge. Potrditev vloge oziroma izbor na javnem razpisu pa še ne pomeni, da bodo stroški v sklopu preverjanja zahtevka za izplačilo avtomatično povrnjeni kot upravičeni, saj bo skrbnik pogodbe s končnim prejemnikom presojal upravičenost stroškov na podlagi predložene dokumentacije ob vsakokratni oddaji zahtevka za izplačilo.

*10. Če ima zavod status socialnega podjetja – ali mora še dodatno imeti v aktu navedeno neprofitni značaj in demokratično ali participativno upravljanje, čeprav je to po zakonu določeno in je sodišče to preverilo?*

**ODGOVOR:**

Zakon o socialnem podjetništvu v 12. členu opredeljuje obvezno vsebino akta socialnega podjetja, in sicer v prvem odstavku določa:

»Akt o ustanovitvi socialnega podjetja mora poleg vsebine, ki jo določajo zakoni, ki urejajo pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe, opredeljevati nepridobitni namen ustanovitve pravne osebe in način uresničevanja drugih načel, ki jih določa ta zakon in ki opredeljujejo njen javno koristni in socialni značaj…«

Nadaljnje v prvi alineji drugega odstavka istega člena Zakon o socialnem podjetništvu določa:

»Akt o ustanovitvi mora tudi: opredeliti način upravljanja socialnega podjetja po načelu enakopravnosti…«

Iz citiranega določila izhaja, da mora akt o ustanovitvi opredeljevati nepridobitni namen ustanovitve in uresničevanje načel socialnega podjetništva. Načela opredeljuje 3. člen istega zakona, med njimi 2. odstavek v drugi točki določa, da namen ustanovitve socialnega podjetja ni izključno pridobivanje dobička, premoženje in presežke prihodkov nad odhodki pa ta vlagajo v dejavnost socialnega podjetja, delitev presežkov prihodkov nad odhodki pri tem ni dopustna (nepridobitnost). Osma točka istega člena pa določa, da posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva, odločitve sprejemajo vsi člani po načelu en član – en glas, neodvisno od deleža vloženega kapitala (enakopravnost članstva).

Skladno z napisanim mora akt o ustanovitvi socialnega podjetja vsebovati navedbe upoštevanja načel nepridobitnosti in participativnosti oziroma enakopravnosti zaposlenih in drugih deležnikov pri odločanju. Glede na to, da oboje določata tudi razpisna pogoja 2. in 4., bo strokovna komisija skladno z določili javnega razpisa preverjala izpolnjevanje navedenih pogojev za vse prijavitelje, ne glede na njihov status oziroma pravno organizacijsko obliko, in sicer je podroben način preverjanja naveden v tabeli v poglavju 8.1 razpisne dokumentacije. Naj opozorimo, da sta pogoja vezana tudi na temeljna načela socialne ekonomije, kot izhaja iz odgovora na vprašanje 8 oziroma to določa tudi 3 točka razpisne dokumentacije.

*11. Smo socialno podjetje z desetimi leti izkušenj. Naše storitve zaobjemajo več različnih področij delovanja, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2030 in jih težko strnemo v eno kategorijo. Dejstvo je, da jih v določeno kategorijo umesti šele izvedba posameznega (konkretnega) projekta za naročnike. Ali je v razpisu predvidena rešitev za primer tovrstnih storitev, ki so torej na nek način nadredne opredeljenim področjem?*

**ODGOVOR:**

Javni razpis je namenjen spodbujanju projektov zadružništva in socialne ekonomije, kar pomeni, da prijavitelje ne omejuje, da poleg omenjenega projekta izvajajo tudi druge dejavnosti in/ali projekte. Konkretno to pomeni, da prijavitelj v sklopu delovanja izvaja projekt kot eno izmed aktivnosti.

Skladno s predmetom javnega razpisa bodo podprti projekti, ki bodo neposredno odgovarjali na izzive in probleme, ki izhajajo iz enega od vsebinskih sklopov Strategije razvoja Slovenije 2023. 5. poglavje razpisne dokumentacije navaja tudi primere oziroma področja reševanja družbenih in okolijskih izzivov/problemov, ki jih lahko prijavitelji naslavljajo s projektom. Pri tem so v sklopu širših vsebinskih sklopov seveda mogoče rešitve, ki niso navedene kot primeri, ne glede na to pa ni predvideno, da bi projekt, ki bo predmet financiranja, naslavljal več vsebinskih sklopov oziroma javni razpis predvideva, da se v največjem možnem obsegu usmeri v reševanje enega izbranega problema/izziva.

Iz vprašanja izhaja, da želite v projekt vključiti vse storitve, ki jih izvajate. Morda je smiselno, da opravite razmislek, ali pri svoji dejavnosti opravljate npr. storitve, ki vplivajo na povečanje ozaveščanja o pomenu zdravega življenjskega sloga, morda s katero od dejavnosti povečujete socialno vključenost in preprečujete možnosti zdrsa izbrane cilje skupine v revščino ipd., tudi če teh ali primerljivih storitev oziroma dejavnosti še ne izvajate na tak način, vam javni razpis omogoča, da razvijete projekt kot eno od dejavnosti, ki bo neposredno naslavljala izbrani problem. Projekt je tako v sklopu javnega razpisa razumljen kot skupek aktivnosti prijavitelja s končnim ciljem oblikovanja nove ali bistveno izboljšane storitve ali blaga, ki bo najkasneje po zaključku projekta dostopen na trgu, torej ni razumljen kot projekt v smislu enkratnega naročila storitve ali zgolj podpore delovanju.

*12. V zvezi z »Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024« imamo sledeče vprašanje: Prijavitelj bo društvo, ki je registrirano kot socialno podjetje, za partnerja pa načrtujemo zavod, ki je zaposlitveni center in je v 100% lasti društva, torej prijavitelja. Zanima nas, če je partnerstvo ustrezno glede na razpisne pogoje.*

ODGOVOR:

Izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni razpis bo presojala strokovna komisija, zato bo šele ob preložitvi celotne dokumentacije mogoče z gotovostjo presoditi izpolnjevanje pogojev za posamezno vlogo. Ne glede ena to, če se vaše vprašanje nanaša na pogoj št. 1, je mogoče na podlagi predstavljenih dejstev o pravnoorganizacijski obliki prijavitelja in projektnega partnerja predpostavljati, da prijavitelj oziroma projektni partner ustrezata temu pogoju. Opozorili bi pa na možnost kumulacije državne pomoči po pravilu de minimis v primeru povezanih oseb.

*13. Na strani 3 razpisne dokumentacije Javnega razpisa za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024 piše: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov zadružništva in socialne ekonomije, ki bodo usmerjeni v razvoj novih storitev in blaga na trgu oziroma njihovo bistveno nadgradnjo, in sicer bo sofinanciran največ en projekt na posameznem področju, ki ga določa Strategija razvoja Slovenije 2030.*

*Prijavitelj lahko tako odda največ eno vlogo na javni razpis oziroma vsebinski sklop.*

*Področja izvajanja projektov so opredeljena v nadaljevanju:*

*1. Zdravo in aktivno življenje.*

*2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo.*

*3. Dostojno življenje za vse.*

*4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete.*

*5. Gospodarska stabilnost.*

*6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor.*

*7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta.*

*8. Nizko-ogljično krožno gospodarstvo.*

*9. Trajnostno upravljanje naravnih virov.*

*10. Zaupanja vreden pravni sistem.*

*11. Varna in globalno odgovorna Slovenija .*

*12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.*

*Na strani 12 piše: Za sofinanciranje bo na posameznem vsebinskem področju, ki ga opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 2030 sofinanciran en (1) projekt, in sicer tisti, ki bo na posameznem področju dosegel najvišje število točk oziroma odstotkov ob upoštevanju določila, da je dosegel tudi minimalni kakovostni kriterij.*

*Se pravi, da bo na vsakem področju vsebinskega sklopa financiran vsaj en projekt oz. da bo potem financiran na devetih sklopih samo en projekt na sklop?*

**ODGOVOR:**

Glede na določila javnega razpisa bo v posameznem sklopu financiran predvidoma po en projekt. Na celoten obseg števila izbranih vlog za financiranje vpliva tudi višina razpoložljivih proračunskih sredstev. Ker javni razpis določa, da lahko prijavitelj kandidira z vlogo v minimalni višini 75.000,00 EUR ali maksimalni višini 150.000,00 EUR ter hkrati ni mogoče predvideti, ali bodo prijavitelji oddali vloge v vseh vsebinskih sklopih oziroma ali bo več prijaviteljev kandidiralo v istem sklopu je potek izbora podrobneje opisan v poglavju 17 razpisne dokumentacije. Ne glede na to javni razpis navaja, da bo izbranih predvidoma 10 projektov, pri tem je podpora odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.

*14. Ali sta lahko partnerja dve socialni podjetji iz dveh različnih regij, skozi projekt pa zasledujeta enake cilje in se povezujeta oz. dopolnjujeta v načrtovanih aktivnostih?*

**ODGOVOR:**

Javni razpis ne omejuje povezovanja med projektnimi partnerji glede na regijo izvajanja, tako da opisan primer ne krši razpisnih pogojev. Se pa pri navedenem pojavlja vprašanje izvedljivosti ciljev javnega razpisa, in sicer ponudbe v projektu razvitih storitev/blaga na trgu v primeru razpršenega delovanja, kar pa bo predmet presoje strokovne komisije glede na merila javnega razpisa.

*15. Ali sta lahko partnerja dve socialni podjetji, ki pa sta lastniško povezani?*

**ODGOVOR:**

Javni razpis ne prepoveduje lastniške povezanosti, določa pa pogoj številka 19., ki določa, da: »Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR de minimis pomoči v katerem koli obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (pri skupnem znesku pomoči de minimis se upošteva tudi predvideno sofinanciranje po tem razpisu)…« Skladno s tem predlagamo, da preverite ali ustrezate navedenemu pogoju.

*16. Ali lahko v sklopu "opreme" za izvedbo aktivnosti nabavimo in je upravičen strošek  tudi nabava e.vozila, z namenom, da se omogoči vključitev v zaposlitveni program tudi usposobljenim osebam  brez možnosti osebnega prevoza na delo. S tem prispevamo k razvoj novih okolju prijaznih oblik prevoza na delo za ranljive skupine in posledično k vključitvi v družbo.*

**ODGOVOR:**

Javni razpis določa, da so stroški nakupa opreme upravičeni, če so neposredno povezani z aktivnostmi projekta potrjenimi v vlogi, neposredno prispevajo k izvedbi projekta ter so nujno potrebni za doseganje ciljev projekta, tj. služijo oblikovanju nove ali izboljšanje ponudbe. Kar pomeni, da morate v vlogi dokazati, da nakup ne bo prispeval le k izvedbi aktivnosti, ampak tudi k cilju projekta. Poleg tega javni razpis vsebuje zavezo uporabe določil Zakona o javnem naročanju v primerih, ko nakup presega mejne vrednosti oziroma ko se koristijo javna sredstva. Tako predlagamo, da preučite tudi ta vidik, npr. s stališča ekonomičnosti ter preverite dejstva, kot so npr. vprašanje - ali je za aktivnost mogoče uporabiti obstoječe povezave, ki jih zagotavlja javni prevoz. Ne glede na to, ali bo vloga potrjena za financiranje, pa je sama presoja stroškov podvržena vsakokratnemu pregled zahtevkov za izplačilo, kot izhaja iz odgovora na vprašanje št. 9.