**STANOWISKO**

**KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (opracowane przez woj. warmińsko-mazurskie)**

Podstawowym aktem prawnym regulującym współpracę samorządów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podmioty zwane w dalszej treści dokumentu łącznie „organizacjami pozarządowymi”) jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Ponad 15 lat jej funkcjonowania pozwoliły na zgromadzenie licznych doświadczeń samorządów każdego szczebla oraz organizacji pozarządowych, które powinny stać się podstawą szerokiej debaty publicznej - w kierunku wprowadzenia zmian prawnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom partnerów zarówno sektora publicznego, jak i pozarządowego. Ponad 15 lat to również znacząca zmiana rzeczywistości, chociażby wyjątkowe możliwości i doświadczenia realizacji zadań publicznych
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, w którym to procesie aktywnie biorą udział organizacje pozarządowe.

 Wprowadzane, w okresie ponad 15-letniego funkcjonowania, zmiany ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, znacząco nie zmieniły zakresu
 i form współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Nie zmieniły również filozofii tej współpracy.

 Jednak doświadczenia wskazują, że samorządy powinny być przede wszystkim partnerami organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,
a nie głównie zleceniodawcami zadań. Rola administracji publicznej powinna zmieniać się w kierunku szerokiego zastosowania partnerstwa publiczno-społecznego. Konieczne są więc zmiany dot. uelastycznienia trybów zlecania zadań publicznych, ich uproszczenia, wprowadzenia nowych trybów (np. negocjacji przy wyborze oferty) a także zastosowania wspólnej realizacji zadań, co wymaga konieczności wypracowania zasad realizacji zadań publicznych w trybie partnerstwa publiczno-społecznego.

 Organizacje pozarządowe od lat wnioskują o uproszczenie procedur składnia ofert na realizację zadań publicznych, a następnie sprawozdań z wykonanych zadań wraz z zastosowaniem sprawozdań w formie rozliczenia z osiągniętych rezultatów. Postulowane jest również upowszechnienie ryczałtowego rozliczania poniesionych
w ramach zadania publicznego kosztów (aktualnie dotyczy to jednie projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE). Należy przy tym podkreślić,
że sama zmiana rozporządzenia *w sprawie wzorów ofert, ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań* jest tylko częściową realizacją tych postulatów. Wciąż bowiem obowiązują niezmienione regulacje odnośnie dotacji zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz zakres sprawowanej przez administrację publiczną kontroli i oceny realizowanego zadania publicznego obejmujących m.in. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem (art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 Zmiany prawne powinny uwzględniać zmieniający się na przestrzeni lat obraz społeczeństwa obywatelskiego, które coraz częściej, oprócz licznych form prawnych, tworzą grupy nieformalne aktywnych obywateli.

 Konieczne jest również uwzględnienie potrzeb sektora pozarządowego, który wymaga dofinansowania kosztów administracyjnych czy też infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania i realizacji zadań publicznych wysokiej jakości. Pojawienie się znacznych środków zewnętrznych, chociażby strukturalnych UE, wymaga także możliwości wsparcia aplikujących o nie partnerów społecznych chociażby poprzez dofinansowanie tzw. wkładów własnych organizacji. Ważnym elementem pomocy powinny być również pożyczki czy poręczenia udzielane organizacjom pozarządowym nieprowadzącym działalności gospodarczej ze środków krajowych lub Unii Europejskiej.

 Często również organizacje pozarządowe wymagają wsparcia merytorycznego, poradnictwa, czy wręcz współpracy z samorządami i instytucjami publicznymi przy wykonywaniu zadań z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych i ich rozliczania w zakresie często skomplikowanych procedur i zasad.

 Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinny również uwzględniać następujące kwestie:

1. Wprowadzenie jasnych definicji powierzenia i wsparcia realizacji zadania publicznego.
2. Doprecyzowanie zapisów dotyczących inicjatywy lokalnej na poziomie samorządu województwa.
3. Umożliwienie ogłaszania otwartych konkursów ofert przed 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadań – zmiana przepisu art. 13 ust. 5 ustawy.
4. Zniesienie obowiązku przyjmowania rocznego programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, w przypadku gdy w samorządzie został przyjęty wieloletni program współpracy, który spełnia standardy zawarte w ustawie a na jego podstawie co roku opracowywany jest dokument
o charakterze operacyjnym (np. plan działań).
5. Wprowadzenie wprost możliwości zwrotu kosztów przejazdu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy są:
* członkami gminnych i powiatowych rad działalności pożytku publicznego,
* zespołów doradczo-inicjatywnych,
* komisji konkursowych powoływanych przez samorządy.
1. W celu ułatwienia przedstawicielom organizacji pozarządowych angażowania się
w działalność społeczną w pracach rad i zespołów roboczych wymienionych
w pkt 6 oraz Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego - wprowadzenie możliwości usprawiedliwiania nieobecności w pracy na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).
2. Zniesienie obowiązku wywieszania ogłoszeń konkursowych w siedzibie organu administracji, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – z uwagi na małą skuteczność tego sposobu informowania w dobie szybkiego rozwoju usług komunikacji elektronicznej.
3. Uszczegółowienie procedury art. 19a dotyczącej rozpatrywania ofert złożonych w trybie pozakonkursowym.
4. Uregulowanie statusu Rad Młodzieżowych i Rad Seniora na wszystkich szczeblach samorządu.

**W związku z powyższym Konwent Marszałków Województw RP postuluje podjęcie szerokiej debaty publicznej nad zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględniających doświadczenia i postulaty strony samorządowej i pozarządowej oraz dostosowujących ją do potrzeb dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. W pracach tych należy uwzględnić konieczność zachowania spójności z innymi przepisami prawa
w obszarze pożytku publicznego.**