ROZPORZĄDZENIE

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej[[1]](#footnote-1))

z dnia … r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
2021-2027

Na podstawie art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej ,,Agencją”, pomocy finansowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) pracowniku przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej ,,ustawą o PARP”;

2) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.[[2]](#footnote-2))), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 651/2014”;

3) usłudze doradczej lub szkoleniowej - należy przez to rozumieć odpowiednio:

a) usługę doradczą lub szkoleniową świadczoną przez:

– podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP,

– inne podmioty wybrane zgodnie z art. 6c tej ustawy lub

b) doradztwo lub szkolenia wykonywane przez podmiot realizujący projekt doradczy lub szkoleniowy.

§ 3. Pomoc finansowa może być udzielona:

1) przedsiębiorcom;

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców w rozumieniu art. 6b ust. 1a ustawy o PARP;

4) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057);

5) organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym, reprezentatywnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445);

6) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807 i 1010);

7) stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”.

§ 5. W ramach wsparcia, o którym mowa w § 10 i § 17, przedsiębiorcy otrzymują pomoc de minimis albo w przypadku, gdy udzielenie pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy – pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP albo pomoc szkoleniową, o których mowa odpowiednio w art. 18 i art. 31 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 6. 1. Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.[[3]](#footnote-3))), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013''.

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

3. Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.

4. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 7. 1. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomoc szkoleniowa, zwane dalej ,,pomocą publiczną”, jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a i b, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c. i ust. 5 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

4. Pomoc publiczna wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku o udzielenie pomocy przed podjęciem prawnie wiążącego zobowiązania do uczestnictwa przedsiębiorcy lub pracownika przedsiębiorcy w usłudze doradczej lub szkoleniowej.

5. Pomoc publiczna, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. d i n rozporządzenia Komisji nr 651/2014, stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

§ 8. 1. Pomoc de minimis i pomoc publiczna mogą być udzielone, jeżeli spełniają warunki kumulacji pomocy, o których mowa odpowiednio w art. 5 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 oraz w art. 8 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis i pomoc publiczna nie mogą być udzielone na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa krajowego.

§ 9. 1. Wsparcie może być udzielone do dnia, o którym mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).

2. Pomoc de minimis może być udzielona do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

3. [[4]](#endnote-1) Pomoc publiczna może być udzielona do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Rozdział  2

Wsparcie na realizację projektów doradczych lub szkoleniowych

§ 10. 1. Agencja może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 3, na realizację projektów doradczych lub szkoleniowych:

1) w zakresie wynikającym z rekomendacji Rady Programowej do spraw kompetencji lub sektorowych rad do spraw kompetencji, o których mowa w art. 4c ust. 1 ustawy o PARP;

2) w zakresie rozwoju firm rodzinnych;

3) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania kapitałem ludzkim;

4) w celu zwiększenia potencjału podmiotów wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP, w tym w obszarze włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226), uzyskania uprawnień do certyfikowania lub upoważnień do przeprowadzania walidacji;

5) w zakresie wsparcia przedsiębiorców w dostosowaniu do zmian gospodarczych lub przedsiębiorców znajdujących się w okresowych trudnościach;

6) w zakresie dostępności produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975);

7) w zakresie stosowania przez przedsiębiorców rozwiązań przyjaznych dla środowiska, w szczególności rozwiązań zmierzających do budowy nisko i zero-emisyjnej gospodarki.

2. Firma rodzinna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oznacza przedsiębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch osób:

1) które pozostają w stosunku: małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia albo faktycznego pożycia oraz

2) z których co najmniej jedna ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, oraz

3) które łącznie posiadają większościowy udział w strukturze własnościowej.

§ 11.  1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na realizację projektów doradczych lub szkoleniowych zalicza się wydatki na:

1) rekrutację potencjalnych uczestników usług doradczych lub szkoleniowych;

2) pokrycie kosztów usług doradczych lub szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2;

4) pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników za czas uczestnictwa w usłudze szkoleniowej w godzinach pracy poniesionych przez przedsiębiorcę;

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych, które są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług doradczych lub szkoleniowych przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP;

6) pokrycie kosztów pośrednich;

7) zakup lub amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu;

8) zakup lub amortyzację infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Do wydatków kwalifikowalnych na szkolenia wykonywane przez podmiot realizujący projekt szkoleniowy zalicza się koszty, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

4. Do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków poniesionych przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu oraz wcześniej niż na 30 dni przed dniem zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

§ 12. Uczestnikami usług doradczych lub szkoleniowych mogą być osoby fizyczne będące przedsiębiorcami lub pracownicy przedsiębiorców, którzy zostali delegowani do udziału w tych usługach.

§ 13. 1. Koszty usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, stanowią dla przedsiębiorców pomoc de minimis albo pomoc publiczną.

2. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5, stanowią dla przedsiębiorców pomoc de minimis.

§ 14. 1. Intensywność pomocy de minimis nie przekracza 100% wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 2, z zastrzeżeniem § 15.

2. Intensywność pomocy publicznej nie przekracza 50 % wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Intensywność pomocy szkoleniowej można zwiększyć maksymalnie do 70% wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

1) o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

2) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorcy.

4. Średni przedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oznaczają przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 15. 1. Warunkiem udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis albo pomocy publicznej, w ramach projektów doradczych lub szkoleniowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-4, jest wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu prywatnego stanowiącego dopełnienie do 100% kosztów: usługi doradczej, usługi szkoleniowej oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

2. Wkład prywatny przedsiębiorcy nie może być pokryty ze środków pochodzących ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku.

3. Przedsiębiorca wnosi wkład prywatny w postaci opłaty. W przypadku usług szkoleniowych, przedsiębiorca może wnieść wkład prywatny również w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników tych usług, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego w postaci opłaty, wartość pomocy dla przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi albo kosztem zakupu wartości niematerialnych i prawnych a wysokością opłaty. W przypadku wniesienia wkładu prywatnego w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników usługi szkoleniowej, wartość pomocy dla przedsiębiorcy stanowi koszt tej usługi.

5. Wydatki na wynagrodzenia, o których mowa § 11 ust. 1 pkt 4, nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.

§  16. Wydatki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 7 i 8, stanowią dla podmiotu realizującego projekt doradczy lub szkoleniowy pomoc de minimis. Intensywność tej pomocy nie przekracza 100% wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 7 i 8.

Rozdział  3

Wsparcie na monitorowanie i identyfikację potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy

§ 17. Agencja może udzielić wsparcia na monitorowanie i identyfikację potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy:

1) podmiotom, o których mowa w § 3;

2) podmiotom, którym powierzono organizację i prowadzenie sektorowej rady do spraw kompetencji na podstawie art. 4e ustawy o PARP.

§ 18. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 17, zalicza się wydatki na:

1) badania i analizy;

2) działania edukacyjno–upowszechniające;

3) inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi;

4) koszty pośrednie;

5) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;

6) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross–financingu do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, stanowią dla podmiotu, o którym mowa w § 17, pomoc de minimis. Intensywność tej pomocy nie przekracza 100% wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6.

4. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 17, nie zalicza się wydatków poniesionych przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu lub wcześniej niż na 30 dni przed dniem zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

Rozdział 4

Tryb udzielania pomocy finansowej

§ 19. Agencja udziela pomocy finansowej w sposób konkurencyjny, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). W regulaminie wyboru projektów, Agencja określa m.in:

1) rodzaje wydatków kwalifikowalnych;

2) wysokość wkładu prywatnego przedsiębiorcy, o którym mowa w § 15 ust. 1.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

minister funduszy i polityki regionalnej

W porozumieniu:

Minister rozwoju
i technologii

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM

PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAWNEGO

Piotr Zychla

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1. ) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

 Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-1)