**Komentarz do stosowania priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w 2023 roku – priorytety Rady Rynku Pracy**

**Priorytet nr 1, tj. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji**

**Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.**

Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to:

* **CIS** i **KIS** to jednostki prowadzone przez JST, organizacje pozarządowe, podmioty kościelne lub spółdzielnie socjalne. Centra i Kluby Integracji Społecznej zatrudniają kadrę odpowiedzialną za reintegrację społeczną i zawodową uczestników.

* O przyznaniu statusu CIS decyduje Wojewoda, który prowadzi także rejestr tych podmiotów. Ponadto wojewoda prowadzi również rejestr KIS.

* CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. W związku z tym Centrum zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie danej działalności, a ponadto pracownika socjalnego, instruktorów zawodu oraz inne osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową.

* **WTZ** mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ zawiera z samorządem powiatu umowę regulującą między innymi warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.

* W WTZ zatrudnieni są psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji. Ponadto WTZ może zatrudniać: pielęgniarkę lub lekarza, pracownika socjalnego, instruktora zawodu, a także inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.

* Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej.

* **Przedsiębiorstwa społeczne** wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRiPS – lista ta jest dostępna pod adresem http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ w formie interaktywnej bazy danych. Lista jest prowadzona, weryfikowana i uzupełniana przez MRiPS. Status

 przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe

(np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.

* **Spółdzielnie socjalne** – to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.

* **Zakłady aktywności zawodowej** – to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.

* Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wszyscy pracownicy

przedsiębiorstw społecznych i ZAZ oraz pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych.

**Priorytet nr 2, tj. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.**

Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

**Priorytet nr 3, tj. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.**

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 3 powinien udowodnić, że prowadzi działalność w jednej ze wskazanych przez urząd branż/obszarów, uznanych jako wymagające szczególnego wsparcia w postaci szkoleń lub studiów podyplomowych.Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim wskazuje następujące branże/obszary działające na terenie powiatu nowomiejskiego i województwa warmińsko-mazurskiego:

**1)** **żywność wysokiej jakości**, w tym:

* przetwórstwo spożywcze (m.in. przetwarzanie i konserwowanie ryb, mięsa oraz produkcja wyrobów z mięs, produkcja wyrobów mleczarskich, przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja soków, wód mineralnych i innych napojów, produkcja wyrobów piekarskich, produkcja wyrobów cukierniczych, produkcja napojów alkoholowych i piwa),
* produkcja maszyn dla rolnictwa (m.in. produkcja asortymentu dla hodowli ryb, do natleniania stawów rybnych, produkcja maszyn rolniczych, produkcja i sprzedaż maszyn i linii produkcyjnych do przetwórstwa rolno-spożywczego),
* produkcja żywności nieprzetworzonej (m.in. uprawa warzyw i owoców, produkty zwierzęcopochodne – mleko, jaja itp., uprawa zbóż, produkcja nasion i traw),
* przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych (m.in. utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, odzyskiwanie energii i ciepła z odpadów rolniczych – biogazownie),
* produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt (m.in. produkcja paszy i karmy dla zwierząt),
* chów i hodowla ryb oraz zwierząt (m.in.. hodowla ryb i innych organizmów wodnych, hodowla bydła i drobiu, pszczelarstwo),
* nauka i Instytucje Otoczenia Biznesu (m.in. instytuty, wydziały, laboratoria na uczelniach i Jednostkach Badawczo-Rozwojowych, agencje organizacji, stowarzyszeń klastrów, grupy producentów rolnych, edukacja zawodowa);

**2)** **drewno i meblarstwo**, w tym:

* produkcja mebli (m.in. produkcja mebli biurowych, sklepowych kuchennych, produkcja akcesoriów meblowych, tapicerstwo meblowe, produkcja kleju, produkcja materaców, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja maszyn, produkcja szkła),
* produkcja innych wyrobów stolarskich (m.in. produkcja elementów drewnianych do ogrodów, usługi stolarskie, stolarka otworowa oraz produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej),
* sprzedaż produktów drzewno-meblarskich (m.in.: sprzedaż mebli, sprzedaż okien i drzwi drewnianych, sprzedaż rolet i zamków do drzwi, montaż systemów antywłamaniowych),
* nauka i Instytucje Otoczenia Biznesu (m.in. instytuty, wydziały, laboratoria na uczelniach i Jednostkach Badawczo Rozwojowych, klastry meblarskie, edukacja zawodowa),
* naprawa i konserwacja (m.in. konserwacja elementów drewnianych, renowacja mebli, naprawa zamków),
* usługi projektowe (m.in. projektowanie mebli, aranżacja wnętrz),
* przetwórstwo i sprzedaż drewna (m.in. produkcja wyrobów tartacznych, produkcja desek budowlanych, podłogowych, konstrukcji dachowych, produkcja arkuszy fornirowych, leśnictwo i pozyskiwanie drewna, sprzedaż drewna);

**3) zdrowe życie, w tym m.in.:**

* producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz produktów medycznych (m.in.: producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego i prozdrowotnego, producenci i dystrybutorzy farmaceutyków i suplementów, pszczelarstwo),
* dostawcy usług medycznych i okołomedycznych (m. in.: zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i przychodnie, szpitale ogólne i uzdrowiskowe zakłady stacjonarnej, całodobowej opieki psychiatrycznej),
* sektor ICT wyspecjalizowany w zakresie ochrony zdrowia (działalność związana z oprogramowaniem),
* dostawcy produktów i usług środowiskowych (m.in.: zbieranie odpadów niebezpiecznych, wytwarzanie energii elektrycznej, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody),
* producenci i dostawcy wiedzy w zakresie zdrowego życia (m.in.: podmioty prowadzące działalność badawczą, uczelnie wyższe, parki naukowo–technologiczne, instytucje otoczenia biznesu).

Ww. branże zostały określone na podstawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2030 oraz uchwały nr 42/496/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko‐Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko‐mazurskiego pn. „Zdrowe Życie”

<https://strategia.warmia.mazury.pl/strategia-2030/>

[https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16175/uchwala-w-sprawie-przyjecia-inteligentnejspecjalizacji-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-pn.-zdrowe-zycie.html](https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16175/uchwala-w-sprawie-przyjecia-inteligentnej-specjalizacji-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-pn.-zdrowe-zycie.html)

<https://biznes.warmia.mazury.pl/inteligentne-specjalizacje-warmii-i-mazur/>

**Priorytet nr 4, tj. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.**

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów przyjmujących uczniów na staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne. Definicja *stażu uczniowskiego* wskazana w art. 121a ust. 1 i ust. 21 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. określa go jako staż w rzeczywistych warunkach pracy jaki w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, mogą w okresie nauki odbywać uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego. Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu w § 11 ust. 1 określa, że *praktyki zawodowe* organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.

**Priorytet nr 5, tj. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.**

Wykaz prac w szczególnych warunkach i wykaz prac o szczególnym charakterze stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19.12.2008 r. (Dz. U. 2008, nr 237, poz. 1656) o emeryturach pomostowych.

*Przygotowano na podstawie opracowania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Krajowy*

*Fundusz Szkoleniowy w roku 2023. Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy. Wersja skorygowana”*