Zasady podziału środków na gminy w Programie MALUCH+

Środki na realizację działań w ramach programu wieloletniego MALUCH+ będą dzielone zgodnie z zasadami ustalonymi wspólnie przez ministra właściwego ds. rodziny oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Podział środków na gminy zgodnie z tymi zasadami pozwoli na rozdysponowanie ich zgodnie z zapotrzebowaniem (wynikającym z danych statystycznych) danej gminy, co dzięki powszechnemu zasięgowi przyczyni się do zmniejszenia liczby obszarów, na których instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie funkcjonują lub nie zaspokajają w pełni potrzeb danej gminy.

**Ogólne zasady podziału środków:**

1. Podział środków w ramach KPO i EFS+ dokonywany jest jednokrotnie na początku okresu programowania.
2. Środki KPO i EFS+ dzielone są odrębnie i tworzą dwie pule do wykorzystania zgodnie z celem i zasadami określonymi dla danego źródła finansowania. Nie ma możliwości dowolnego przesuwania przez gminę środków pomiędzy źródłami finansowania, tzn. między KPO a FERS[[1]](#footnote-1) i na odwrót. Niewykorzystane środki w ramach danego źródła finansowania podlegają zwrotowi do puli środków danego źródła finansowania.

**Etap 1: Podział środków wg algorytmu w oparciu o dane statystyczne**

W pierwszym etapie odrębnie dla KPO i EFS+ dostępne środki zostaną podzielone wg algorytmu, który uwzględnia:

1. udział liczby dzieci do lat 3 nieobjętych opieką w danej gminie w ogólnej liczbie dzieci nieobjętych opieką w kraju (dane dot. liczby dzieci z Banku Danych Lokalnych GUS, dane dot. liczby miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z Rejestru Żłobków, aktualne na koniec 2021 r.)[[2]](#footnote-2)

oraz

1. dochód JST per capita (dane z Banku Danych Lokalnych GUS aktualne na koniec 2021).

Alokacja przypadająca na daną gminę jest proporcjonalna do udziału liczby dzieci nieobjętych opieką w gminie w ogólnej liczbie takich dzieci w kraju oraz odwrotnie proporcjonalna do relacji dochodów JST per capita w danej gminie względem średnich dochodów JST na mieszkańca w Polsce.

$$wartość współczynnika=\left(\frac{liczba dzieci nieobjętych opieką w gminie x}{liczba dzieci nieobjętych opieką w Polsce}\right)x\left(1/\left(\frac{ dochód jst na mieszkańca w gminie x }{średni dochód jst na mieszkańca gminy w Polsce }\right)\right)$$

Wartość współczynnika podlega normalizacji:

$$współczynnik znormalizowany={wartość współczynnika}/{\sum\_{}^{}wszystkich współczynników dla gmin}$$

Im wyższa wartość współczynnika, tym wyższe środki wg algorytmu otrzyma dana gmina.

Na podstawie wartości współczynnika w każdej gminie ustalana jest proporcjonalnie do dostępnej na dany okres alokacji wstępna pula środków dla gminy – odrębnie dla KPO i odrębnie dla EFS+.

**Etap 2: Korekta algorytmu w związku z koniecznością przyznania minimalnej alokacji dla gminy**

Wstępna pula środków dla gminy jest korygowana zgodnie z następującymi zasadami:

1. W przypadku środków KPO:
2. z uwagi na charakter wsparcia z KPO – tj. m.in. budowa/przebudowa żłobka lub klubu dziecięcego – z dalszego podziału **wykluczone są gminy** **z liczbą dzieci do lat 3 na koniec 2021 r. do 100 włącznie** (te gminy otrzymają wsparcie na tworzenie miejsc opieki z EFS+ na utworzenie co najmniej 10 miejsc bez względu na wstępną pulę wyliczoną dla EFS+);
3. środki liczone wg algorytmu przeliczane są na liczbę miejsc wg kosztu jednostkowego przyjętego w KPO i zaokrąglane do liczb całkowitych, ale **w przypadku gdy jest to mniej niż 10 miejsc, zakłada się alokowanie wstępnych środków na co najmniej 10 miejsc**;
4. z tytułu przyznania mniejszym gminom 10 miejsc – **konieczna jest korekta łącznej alokacji w celu zmniejszenia jej do alokacji KPO**; zmniejszenie to **dotyczy wyłącznie gmin, w których poziom upowszechnienia opieki nad dziećmi do lat 3 wynosi co najmniej 20%[[3]](#footnote-3)**; zmniejszenie (korekta w dół) jest proporcjonalne do udziału liczby miejsc w takich gminach w łącznej liczbie miejsc wszystkich gmin – tym samym, im taka gmina ma mniej dzieci tym mniejszej korekty dokonano, przy czym nie korygowano liczby miejsc, jeżeli ich liczba miałaby spowodować przyznanie mniej niż 10 miejsc na gminę.
5. W przypadku środków EFS+:
6. najpierw wyodrębniana jest **alokacja wstępna**:
	1. na finansowanie przez 36 mies. utrzymania miejsc opieki utworzonych z KPO (wg uśrednionego kosztu jednostkowego na utrzymanie miejsc);

oraz

* 1. dla tych gmin, które nie uzyskały środków z KPO – na utworzenie i utrzymanie 10 miejsc z EFS+ (wg uśrednionego całkowitego kosztu jednostkowego tj. na utworzenie i utrzymanie miejsca);
1. pozostająca wartość alokacji wynikająca z różnicy wstępnej puli (etap 1) i alokacji wstępnej (etap 2 cz. II .1) jest przeliczana na liczbę miejsc wg całkowitego kosztu jednostkowego;
2. liczba miejsc jest zaokrąglana do liczb całkowitych;
3. ponieważ liczba miejsc wyliczona zgodnie z pkt 3 przekracza wartość wskaźnika do sfinansowania z EFS+ – **konieczna jest korekta łącznej alokacji w celu zmniejszenia jej do alokacji EFS+**; zmniejszenie to **dotyczy wyłącznie gmin, w których poziom upowszechnienia opieki nad dziećmi do lat 3 wynosi co najmniej 20%** (analogicznie jak dla środków KPO); zmniejszenie (korekta w dół) jest proporcjonalne do udziału liczby miejsc w takich gminach w łącznej liczbie miejsc wszystkich gmin;
4. skorygowana zgodnie z pkt 4 liczba miejsc jest przeliczana na wartość alokacji dla danej gminy wg całkowitego kosztu jednostkowego;
5. **proponowana alokacja EFS+ jest sumą alokacji znaczonej (pkt 1) i alokacji wyliczonej zgodnie z pkt 2-5; tak wyliczona alokacja musi być nieznacznie skorygowana w dół (o 0,33%) dla każdej gminy z uwagi na przekroczenie alokacji EFS+ wynikające z zaokrąglenia liczby miejsc do pełnych liczb.**

**Etap 3: Określenie ostatecznej alokacji dla gmin w ramach podziału środków algorytmem**

Każda gmina uzyska ostateczną alokację w dwóch pulach w wysokości:

1. KPO – określonej zgodnie z etapem 2 cz. I;
2. EFS+ – określonej zgodnie z etapem 2 cz. II.

Nie ma możliwości dowolnego przesuwania przez gminę środków pomiędzy pulami 1 i 2.

Alokacja przeznaczona dla gmin pochodząca ze środków EFS+ na utrzymanie miejsc finansowanych z KPO jest ze sobą powiązana, co oznacza, że w przypadku rezygnacji przez gminę ze środków KPO, oznacza to również rezygnację ze środków z EFS+ na utrzymanie miejsc przez 36 miesięcy.

1. Finansowanie działań z EFS+ odbywać się będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku instytucji, które mają wpisaną datę początkową zawieszenia działalności bez daty końcowej lub też mają wskazaną datę końcową po 31.12.2022 r., liczba miejsc opieki w takiej instytucji opieki została wyzerowana, ponieważ miejsca nie będą dostępne w terminie ogłoszenia programu MALUCH+. [↑](#footnote-ref-2)
3. 20% przyjęto uwzględniając średni poziom upowszechnienia opieki nad dziećmi do lat 3 w całej Polsce na koniec 2021 r. (zaokrąglony do pełnych liczb). [↑](#footnote-ref-3)