MRiRW/PSWPR 2023-2027/34(2)



**Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.4 Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

|  |
| --- |
| $imię nazwisko |
|  |
| /podpisano elektronicznie/ |

Warszawa, $data podpisu r.

**Podstawa prawna**

Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261 i 885).

**Obowiązywanie wytycznych**

Niniejsze wytyczne obowiązują od dnia … listopada 2024 r.

**Spis treści**

[I. Słownik pojęć 4](#_Toc160190954)

[II. Wykaz skrótów 8](#_Toc160190955)

[III. Informacje ogólne 10](#_Toc160190956)

[IV. Przyznawanie pomocy 11](#_Toc160190957)

[IV.1. Warunki podmiotowe 12](#_Toc160190958)

[IV.2. Warunki przedmiotowe 15](#_Toc160190959)

[IV.3. Kryteria wyboru operacji 21](#_Toc160190960)

[V. Wypłata pomocy 23](#_Toc160190961)

[VI. Zobowiązania w okresie związania celem 28](#_Toc160190962)

[VII. Warunki zwrotu pomocy 28](#_Toc160190963)

# I. Słownik pojęć

**beneficjent** – podmiot, któremu przyznano pomoc

**dokument potwierdzający wytwarzanie produktu/produktów w ramach systemu jakości żywności** –dokument (certyfikat, certyfikat zgodności lub świadectwo jakości) potwierdzający wytwarzanie produktów objętych danym systemem jakości żywności, wydany przez uprawniony podmiot, zgodnie z przepisami oraz zasadami dotyczącymi danego systemu jakości żywności; w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego dotyczy to również dokumentów wydanych dla produktów wytwarzanych w okresie konwersji

**etap** **realizacji operacji** – okres 12 następujących po sobie miesięcy, w trakcie których realizowana jest operacja

**grupa producentów rolnych** – grupa producentów rolnych wpisana do rejestru grup producentów rolnych, o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

**konsorcjum** – podmiot utworzony na podstawie umowy konsorcjum, zawartej w formie pisemnej, na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy

**mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy   
w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

**obszar A** – obszar pomocy objęty ryczałtem za zarządzanie współpracą, tj. zarządzanie wspólnymi działaniami w danym systemie jakości żywności

**obszar B** – obszar pomocy objęty refundacją w wysokości do 70 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją planu rozwoju współpracy w danym systemie jakości żywności

**organizacja producentów** – organizacja producentów wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 38k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo do rejestru, o którym mowa w art. 48c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, albo do rejestru, o którym mowa w art. 2b ust 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

**podmiot zewnętrzny –** podmiot, do którego dokonywana jest sprzedaż produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach danego systemu jakości żywności, niepowiązany bezpośrednio lub pośrednio z beneficjentem, członkiem beneficjenta lub osobami upoważnionymi do reprezentacji beneficjenta, w sposób polegający na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego;
3. pozostawaniu w związku małżeńskim z członkiem beneficjenta

**produkt rolny** – produkt wymieniony w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa, lub produkt rolny, o którym mowa w rozporządzeniu 2024/1143, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury, lub produkt wymieniony w załączniku I do rozporządzenia 2018/848

**przetwórca** – podmiot wytwarzający produkty w ramach danego systemu jakości żywności, w wyniku przetwarzania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. m rozporządzenia 852/2004, lub w wyniku przygotowania, o którym mowa w art. 3 pkt 44 rozporządzenia 2018/848 lub wytwarzający produkt, o którym mowa w ust. 1.10 załącznika I do rozporządzenia 853/2004

**regulamin naboru wniosków** – regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy, o którym mowa w ustawie PS WPR

**rolnik** – rolnik w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115

**spółdzielnia** – spółdzielnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze lub spółdzielnia rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników

**spółka cywilna** – spółka cywilna w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

**stowarzyszenie** – stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

**SZRWRiR 2030** – strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 – dokument strategiczny polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich państwa, zaktualizowany uchwałą nr 193 Rady Ministrów z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”

**systemy jakości żywności** – unijne i krajowe systemy jakości żywności, tj.:

**1)** **unijne systemy jakości żywności:**

1. chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne wina i produktów rolnych oraz oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych, zgodnie z rozporządzeniem 2024/1143,
2. gwarantowane tradycyjne specjalności dla produktów rolnych, zgodnie z rozporządzeniem 2024/1143,
3. rolnictwo ekologiczne, zgodnie z rozporządzeniem 2018/848;
4. **krajowe systemy jakości** **żywności** uznane na mocy decyzji MRiRW za krajowe systemy jakości żywności i notyfikowane do KE zgodnie z dyrektywą 2015/1535:
5. integrowana produkcja roślin (IP), w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin,
6. „Jakość Tradycja” uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.,
7. „Quality Meat Program (QMP)” uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.,
8. QAFP „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka i indyka” uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2011 r.,
9. QAFP „Kulinarne mięso wieprzowe” uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.,
10. QAFP „Wędliny” uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2012 r.,
11. System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.

**środek spożywczy** – środek spożywczy w rozumieniu art. 2 rozporządzenia 178/2002 lub produkt wymieniony w załączniku I do rozporządzenia 2018/848

**umowa o przyznaniu pomocy** – umowa o przyznaniu pomocy, o której mowa w ustawie PS WPR

**wartość bazowa sprzedaży** – wartość sprzedaży, do podmiotów zewnętrznych, produktów rolnych lub środków spożywczych wytworzonych w ramach systemów jakości żywności przez wnioskodawcę lub członków wnioskodawcy, osiągnięta w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia WOPP, wyrażona w zł

**wartość docelowa sprzedaży** – wartość sprzedaży, do podmiotów zewnętrznych, produktów rolnych lub środków spożywczych wytworzonych w ramach systemów jakości żywności przez wnioskodawcę lub członków wnioskodawcy, osiągnięta w okresie, za który składany jest WOP końcową, wyrażona w zł

**wielkość bazowa produkcji** – wielkość produkcji produktów rolnych lub środków spożywczych wytworzonych w ramach systemów jakości żywności przez wnioskodawcę lub członków wnioskodawcy, osiągnięta w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia WOPP wyrażona w stosownej jednostce miary, zamieszczona na dokumentach potwierdzających wytwarzanie produktu/produktów w ramach systemu jakości żywności lub innych dokumentach wydanych przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami oraz zasadami dotyczącymi danego systemu jakości żywności

**wielkość docelowa produkcji** – wielkość produkcji produktów rolnych lub środków spożywczych wytworzonych w ramach systemów jakości żywności przez wnioskodawcę lub członków wnioskodawcy, osiągnięta w okresie, za który składany jest WOP końcową, wyrażona w stosownej jednostce miary, zamieszczona na dokumentach potwierdzających wytwarzanie produktu/produktów w ramach systemu jakości żywności lub innych dokumentach wydanych przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami oraz zasadami dotyczącymi danego systemu jakości żywności

**wytyczne podstawowe** – wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej   
w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

# II. Wykaz skrótów

**ARiMR** – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

**dyrektywa 2015/1535** – dyrektywa (UE)  2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

**działanie 9** – działanie Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach PROW 2014–2020

**działanie 16** – działanie Współpraca w ramach PROW 2014–2020

**działanie 142** – działanie Grupy producentów rolnych w ramach PROW 2007–2013

**I.10.7.1** – interwencja Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – poza gospodarstwem w ramach PS WPR

**I.13.2** – interwencja Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach PS WPR

**I.13.3** – interwencja Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności

**I.13.4** – interwencja Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności w ramach PS WPR

**I.13.5** – interwencja Współpraca grup operacyjnych EPI w ramach PS WPR

**MRiRW** – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

**PROW 2007–2013** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

**PROW 2014–2020** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

**PS WPR** – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

**rozporządzenie 178/2002** – rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

**rozporządzenie 852/2004** – rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

**rozporządzenie 853/2004** – rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

**rozporządzenie 1308/2013** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/20001 i (WE) nr 1234/2007

**rozporządzenie 2018/848** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

**rozporządzenie 2021/2115** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013

**rozporządzenie 2024/1143** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1143 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie oznaczeń geograficznych w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności i określeń jakościowych stosowanych fakultatywnie w odniesieniu do produktów rolnych, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, (UE) 2019/787 i (UE) 2019/1753 oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1151/2012

**ustawa PS WPR** – ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

**ustawa o rejestracji i ochronie ChNP, ChOG i GTS** – ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych

**ustawa o środkach ochrony roślin** – ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

**WOPP** – wniosek o przyznanie pomocy

**WOP** – wniosek o płatność

**WOP pośrednią** – wniosek o płatność za 1,2 lub 3 etap realizacji operacji

**WOP końcową** – wniosek o płatność za 4 etap realizacji operacji

# III. Informacje ogólne

1. Niniejsze wytyczne uzupełniają wytyczne podstawowe w odniesieniu do I.13.4.
2. Niniejsze wytyczne odnoszą się do dwóch obszarów pomocy określonych w I.13.4, które obejmują:
3. obszar A;
4. obszar B.
5. Niniejsze wytyczne określają:
6. warunki przyznawania pomocy;
7. kryteria wyboru operacji wraz z określeniem minimalnej liczby punktów umożliwiającej przyznanie pomocy oraz kryteriami rozstrzygającymi;
8. warunki realizacji operacji;
9. formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, maksymalną wysokość pomocy oraz maksymalny dopuszczalny poziom pomocy;
10. warunki wypłaty pomocy;
11. zobowiązania beneficjenta;
12. warunki zwrotu wypłaconej pomocy.
13. Pomoc w ramach I.13.4 realizuje następujące cele szczegółowe WPR:
14. cel 2 „Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację”;
15. cel 3 „Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości”;
16. cel 9 „Poprawa reagowania unijnego rolnictwa na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym na wysokiej jakości, bezpieczną   
    i pożywną żywność produkowaną w sposób zrównoważony, ograniczenie marnowania żywności, jak również poprawa dobrostanu zwierząt i zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe”.
17. I.13.4 stanowi nową, nierealizowaną dotychczas formułę pomocy, która nie była wdrażana w ramach PROW 2007–2013 oraz PROW 2014–2020. Pomoc udzielana w jej zakresie traktowana jest jako rozpoczęcie nowego działania i obejmuje zarówno nowe, jak i istniejące formy współpracy, w rozumieniu art. 77 ust. 2 rozporządzenia 2021/2115.
18. Niniejsze wytyczne zostały wydane w celu prawidłowej realizacji zadań przez ARiMR związanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy finansowej,   
    w szczególności opracowania ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, regulaminu naboru wniosków oraz procedur dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy.

# IV. Przyznawanie pomocy

1. Pomoc przyznaje się w formie:
   1. ryczałtu w obszarze A;
   2. refundacji kosztów kwalifikowalnych w obszarze B.
2. Maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta w okresie 4 lat objęcia pomocą nie może przekroczyć kwoty 680 000 zł, z czego:
   1. w obszarze A: 120 000 zł w trakcie każdego z 4 etapów realizacji operacji;
   2. w obszarze B: 200 000 zł w całym okresie 4 etapów realizacji operacji.
3. Operacja jest realizowana w 4 etapach, począwszy od dnia złożenia WOPP   
   i obejmuje co najmniej obszar A.
4. Ocena WOPP jest przeprowadzana według podstawowej kolejności, określonej   
   w wytycznych podstawowych.
5. W trakcie realizacji PS WPR, beneficjent, a w przypadku beneficjenta zorganizowanego w formie konsorcjum lub spółki cywilnej, każdy z członków tego konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej, będzie mógł skorzystać z pomocy tylko raz.
6. Pomoc może być przyznana następcy prawnemu beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa/przedsiębiorstwa lub jego części na zasadach określonych   
   w wytycznych podstawowych.

# IV.1. Warunki podmiotowe

1. Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy:
   1. którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego działalność, której dotyczy WOPP, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku konsorcjum oraz spółki cywilnej – miejsce zamieszkania oraz siedziba podmiotu upoważnionego do reprezentowania wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a działalność członków tego podmiotu, którego dotyczy WOPP, jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. działającemu w ramach jednej z poniższych form organizacyjno-prawnych:
      1. spółdzielni, która jest producentem produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, lub
      2. grupy producentów rolnych, organizacji producentów, konsorcjum, spółki cywilnej, stowarzyszenia, spółdzielni – których członkami są, w przynajmniej 60%, producenci posiadający ważny dokument potwierdzający wytwarzanie produktu/produktów w ramach danego systemu jakości żywności, lub
      3. grupy wpisanej do wykazu grup, o którym mowa w ustawie o rejestracji i ochronie ChNP, ChOG i GTS, lub
      4. grupy podmiotów, o której mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia 2018/848;
   3. który składa się z co najmniej 5 członków będących rolnikami lub przetwórcami, w tym z co najmniej 4 rolników, którzy wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach systemów jakości żywności, i posiadają ważny  dokument potwierdzający wytwarzanie produktu/produktów w ramach danego systemu jakości żywności;
   4. którego minimalna wartość sprzedaży produktów wytwarzanych w ramach danego systemu jakości żywności, zadeklarowana jako wartość bazowa, udokumentowana na podstawie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (np. rachunków) wraz z potwierdzeniem realizacji transakcji, nie jest niższa niż 40 000 zł brutto;
   5. który, w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej, wykaże, że każdy z ich członków lub wspólników, posiadający ważny dokument potwierdzający wytwarzanie produktu/produktów w ramach danego systemu jakości żywności jest podmiotem prowadzącym sprzedaż produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach tego systemu jakości żywności;
   6. który zobowiąże się do realizacji planu rozwoju współpracy w danym systemie jakości żywności przedłożonego wraz z WOPP;
   7. który, w przypadku przedsiębiorstw lub w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej, których członkami lub wspólnikami są przedsiębiorcy, prowadzi lub prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
   8. który oraz którego wszyscy członkowie mają nadane numery EP;
   9. wobec którego, w przypadku organizacji producentów:
      1. nie została wszczęta procedura zawieszenia albo cofnięcia uznania lub
      2. podmiotowi temu nie zostało zawieszone uznanie

– w trybie przepisu art. 59 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011;

* 1. wobec którego, w przypadku grupy producentów rolnych, nie została wszczęta procedura cofnięcia uznania;
  2. który, w przypadku organizacji producentów i grupy producentów rolnych:
     1. nie jest beneficjentem działania 9 lub I.13.2, lub
     2. nie ubiega się o pomoc w ramach I.13.2;
  3. który:
     1. nie jest beneficjentem działania 16, lub
     2. nie ubiega się o pomoc lub nie jest beneficjentem pomocy I.13.5;
  4. który nie ubiega się o pomoc lub nie jest beneficjentem I.10.7.1;
  5. którego członkowie, w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej, zawarli   
     w umowie konsorcjum lub umowie spółki cywilnej postanowienia dotyczące co najmniej:
     1. oznaczenia stron umowy, tj. imiona i nazwiska lub nazwy przedsiębiorców oraz adresy siedzib ich firm,
     2. przedmiot umowy i cel jej realizacji,
     3. czas trwania umowy,
     4. obowiązki podejmowane przez członków lub wspólników spółki cywilnej,
     5. wyznaczenie członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej:
        + upoważnionego do reprezentowania wnioskodawcy/beneficjenta   
          w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,
        + odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentów związanych   
          z przyznaną pomocą przez okres 5 lata od dnia otrzymania płatności końcowej,
     6. miejsce przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres wskazany w lit. e tiret drugie.

1. W przypadku spółdzielni warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się za spełniony, jeżeli spółdzielnia ta, a nie jej członkowie, jest producentem produktu/produktów, wytwarzanych w ramach danego systemu jakości żywności.
2. W przypadku gdy członkiem wnioskodawcy jest przetwórca wytwarzający produkty w ramach danego systemu jakości żywności, są one wytwarzane także z surowców wyprodukowanych przez innego członka wnioskodawcy będącego rolnikiem lub   
   z surowców wyprodukowanych w ramach własnego gospodarstwa tego przetwórcy.
3. W skład wnioskodawcy mogą wchodzić członkowie będący członkami grupy producentów rolnych, której przyznano i zakończono wypłacanie pomocy w ramach działania 142.
4. W przypadku wnioskodawców będących beneficjentami działania 9 lub I. 13.2, WOPP może zostać złożony dopiero po otrzymaniu ostatniej płatności, w okresie pomocy określonym w decyzji o przyznaniu pomocy lub umowie o przyznaniu pomocy albo po otrzymaniu odmowy dokonania ostatniej płatności w okresie pomocy określonym w decyzji o przyznaniu pomocy lub umowie o przyznaniu pomocy.
5. W skład wnioskodawcy mogą wchodzić członkowie będący członkami grup operacyjnych, którym przyznano i wypłacono pomoc w ramach działania 16, tj. dokonano ostatniej płatności, przewidzianej umową o przyznaniu pomocy lub odmówiono dokonania ostatniej płatności, przewidzianej umową o przyznaniu pomocy w ramach ww. działania.

# IV.2. Warunki przedmiotowe

Pomoc przyznaje się na operację, której celem jest wzmocnienie i rozwój przez wnioskodawcę współpracy w ramach systemów jakości żywności oraz rozwój produkcji i zapewnienie dostępności produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności na rynku, co przyczyniać się będzie do realizacji celów wskazanych w rozdziale III, przez:

* 1. zwiększenie na koniec 4 etapu realizacji operacji, w stosunku do wielkości bazowej, wielkości produkcji produktów wytwarzanych w ramach danego systemu jakości żywności, przez wnioskodawcę lub członków wnioskodawcy   
     o co najmniej 30% lub
  2. zwiększenie na koniec 4 etapu realizacji operacji, w stosunku do wartości bazowej, wartości sprzedaży produktów wytwarzanych w ramach danego systemu jakości żywności przez wnioskodawcę lub członków wnioskodawcy,   
     o co najmniej:
     1. 30%, w przypadku gdy bazowa wartość sprzedaży wynosi od 40 000 zł do 150 000 zł,
     2. 25%, w przypadku gdy bazowa wartość sprzedaży wynosi od 150 001 zł do 250 000 zł,
     3. 20%, w przypadku gdy bazowa wartość sprzedaży wynosi od 250 001 zł do 350 000 zł,
     4. 15%, w przypadku gdy bazowa wartość sprzedaży wynosi od 350 001 zł do 1 000 000 zł,
     5. 10%, w przypadku, gdy bazowa wartość sprzedaży wynosi powyżej   
        1 000 000 zł, oraz
  3. realizację co najmniej jednego z poniższych działań:
     1. dostosowanie produkcji prowadzonej w ramach danego systemu jakości żywności do warunków rynkowych tj. reagowanie na potrzeby rynku i prowadzenie działań umożliwiających funkcjonowanie wnioskodawcy w realiach rynku konkurencyjnego, lub
     2. uwzględnienie w produkcji prowadzonej w ramach systemu jakości żywności normy zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 210a ust. 3 rozporządzenia 1308/2013, przyczyniającej się do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących celów:
        + łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich,
        + zrównoważonego wykorzystania i ochrony krajobrazów, wody i gleby,
        + przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym ograniczenie marnotrawienia żywności,
        + zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,
        + ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej i ekosystemów,
        + wytwarzania produktów rolnych w sposób, który ogranicza stosowanie pestycydów i polega na zarządzaniu ryzykiem związanym z takim stosowaniem lub zmniejsza ryzyko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w produkcji rolnej,
        + zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt, lub
     3. rozwój wspólnych form marketingu i wspólnej identyfikacji produktu, lub
     4. rozszerzenie rynku zbytu poprzez nowe kanały dystrybucji, lub
     5. wejście w dalsze fazy łańcucha wartości poprzez realizowanie działalności przetwórczej, w przypadku wnioskodawców, w skład których w momencie składania WOPP nie wchodzili przetwórcy.

Wspólne działania w obszarze A, będą realizowane w danym systemie jakości żywności w każdym z 4 etapów realizacji operacji poprzez co najmniej 5 z 7 następujących zadań:

* 1. utworzenie i administrowanie stroną internetową/profilem w mediach społecznościowych wnioskodawcy lub administrowanie w przypadku już istniejącej strony internetowej lub profilu wnioskodawcy w mediach społecznościowych – w zakresie nieobjętym operacją realizowaną w ramach I.13.3, lub
  2. wynajem lub utrzymywanie wspólnej powierzchni biurowej i magazynowej, lub
  3. prowadzenie działalności administracyjnej wnioskodawcy, w tym obsługa księgowa, rachunkowa, prawna oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności wnioskodawcy oraz kontaktowanie się z właściwymi urzędami, lub
  4. wprowadzanie do obrotu produktów wytworzonych przez wnioskodawcę lub członków wnioskodawcy w handlu tradycyjnym lub obsługa handlu elektronicznego oraz monitorowanie przez wnioskodawcę wszystkich produktów w łańcuchu dostaw i w produkcji, lub
  5. przygotowanie i realizacja corocznych kontroli wewnętrznych prowadzonych na miejscu u wnioskodawcy i/lub u członków wnioskodawcy w celu sprawdzenia   
     i zapewnienia zgodności produkcji z wymaganiami w danym systemie jakości żywności, lub
  6. przygotowanie lub kontynuowanie, realizacja i zarządzanie działaniami   
     w zakresie wspólnej identyfikacji produktu w celu budowania pozycji produktu na rynku, lub
  7. monitorowanie rynku wewnętrznego i rynków państw trzecich w celu zapewnienia ochrony oznaczenia, metody produkcji lub produktu wytwarzanego w ramach danego systemu jakości żywności i praw własności intelektualnej.

1. Do kosztów kwalifikowalnych w obszarze B, wynikających z planu rozwoju współpracy w danym systemie jakości żywności, zalicza się koszty:
   1. badań, analiz i ekspertyz wykonywanych przez usługodawców prowadzących działalność w danym zakresie, dotyczących:
      1. zrównoważonego rozwoju produkcji, w tym ustaleń dotyczących kontroli zgodności ze specyfikacją produktu wytwarzanego w ramach danego systemu jakości żywności,
      2. wyników gospodarczych funkcjonowania wnioskodawcy w danym systemie jakości żywności,
      3. profilu odżywczego i profilu organoleptycznego produktu wytwarzanego w danym systemie jakości żywności,
      4. dostosowania specyfikacji lub metod produkcji produktu wytwarzanego w ramach danego systemu jakości żywności oraz opracowywania dokumentacji projektowej obejmującej działania i inicjatywy prośrodowiskowe (np. zastąpienie opakowań, nowatorskie rozwiązania),
      5. badania rynków i opinii w celu zebrania informacji na temat potencjalnych klientów i rynków docelowych;
   2. badań, analiz i diagnostyki laboratoryjnej próbek produktów wytwarzanych   
      w danym systemie jakości żywności dotyczących np.: jakości mikrobiologicznej, zawartości składników odżywczych, określenia przydatności produktu do spożycia, określenia zapotrzebowania na składniki odżywcze w zakresie produkcji roślinnej, w tym np. badania składu chemicznego i właściwości fizycznych gleby, wykonywanych przez usługodawców prowadzących działalność w powyższym zakresie;
   3. korzystania z usług doradczych, szkoleń, konsultacji dotyczących produktu wytwarzanego w danym systemie jakości żywności, w tym dotyczących strategii, marketingu, sprzedaży, komunikacji, nowych technologii lub metod jego produkcji, wykonywanych przez usługodawców prowadzących działalność w powyższym zakresie;
   4. uzyskania i utrzymania ochrony wspólnego znaku towarowego (np. opłaty za zgłoszenie do urzędu patentowego, opłaty za czynności rzeczników patentowych);
   5. zakupu licencji i programów wspierających wiedzę i umiejętności, zarządzanie, dostęp do informacji (np.: portale specjalistyczne, programy do zarządzania, programy wspierające rolnictwo precyzyjne).
2. Koszty kwalifikowalne, o których mowa w ust. 3 planowane do poniesienia w ramach operacji, wnioskodawca określa w planie rozwoju współpracy w danym systemie jakości żywności, o którym mowa w ust. 5.
3. Warunkiem przyznania pomocy jest przedłożenie przez wnioskodawcę wraz z WOPP planu rozwoju współpracy w danym systemie jakości żywności oraz zobowiązanie się do zrealizowania tego planu przed złożeniem WOP końcową.
4. Plan rozwoju współpracy w danym systemie jakości żywności, o którym mowa w ust. 5, zawiera wskazanie działań, wraz z ich uzasadnieniem, jakie podejmie wnioskodawca w celu zwiększenia wielkości produkcji lub wartości sprzedaży produktów rolnych lub środków spożywczych wytworzonych w danym systemie jakości żywności, a także co najmniej jednego z działań, określonych w ust. 1 pkt 3, oraz następujące elementy:
   1. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;
   2. wskazanie składu członkowskiego wnioskodawcy;
   3. wskazanie produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych   
      w ramach danego systemu jakości żywności, którego dotyczy plan rozwoju współpracy;
   4. wskazanie członków wnioskodawcy (z wyjątkiem spółdzielni, która sama jest producentem produktu/produktów w ramach danego systemu jakości żywności), posiadających ważny dokument potwierdzający wytwarzanie produktu/produktów w ramach systemu jakości żywności, których dotyczy WOPP;
   5. cele operacji, o których mowa w ust. 1, wraz z deklaracją osiągnięcia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 oraz zrealizowania jednego z działań określonych w ust.1 pkt 3;
   6. harmonogram dotyczący 4 etapów realizacji operacji, który zawiera:
      1. wskazanie co najmniej 5 z 7 zadań do przeprowadzenia w ramach obszaru A, oraz
      2. planowane do poniesienia koszty kwalifikowalne w ramach obszaru B;
   7. opis wyjściowej i docelowej sytuacji wnioskodawcy lub członków wnioskodawcy, który obejmuje:
      1. zasoby wykorzystywane do prowadzenia działalności w ramach danego systemu jakości żywności,
      2. wielkość bazowej produkcji oraz wielkość docelowej produkcji produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności przez wnioskodawcę lub przez członków wnioskodawcy,   
         z uwzględnieniem wzrostu o wartość wskazaną w ust. 1 pkt 1, lub
      3. wartość bazowej sprzedaży oraz wartość docelowej sprzedaży, produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności przez wnioskodawcę lub przez członków wnioskodawcy,   
         z uwzględnieniem wzrostu o wartości wskazane w ust. 1 pkt 2;
   8. charakterystykę rynku, na którym prowadzona będzie działalność,   
      w szczególności dotyczącą bezpośredniej konkurencji i potencjalnych klientów;
   9. wybór strategii, tj. sposobu w jaki prowadzona będzie sprzedaż,   
      z uwzględnieniem kanałów dystrybucji oraz możliwości ich rozwoju;
   10. odniesienia do dokumentów, ekspertyz, ogólnodostępnych danych publikowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje publiczne, publikacji naukowych, dokumentów rządowych, strategii krajowych i unijnych, dotyczących rozwoju wsi i rolnictwa, w tym np. SZRWRiR 2030.
5. W zakresie kosztów kwalifikowalnych z obszaru B do WOPP dołącza się minimum 3 wysłane zapytania ofertowe oraz 3 otrzymane oferty od potencjalnych wykonawców na rynku, na wykonanie zadań planowanych do przeprowadzenia w ramach operacji.
6. W przypadku gdy specyfika zakresu zadań planowanych do przeprowadzenia wyklucza możliwość uzyskania minimum 3 ofert, o których mowa w ust. 7, lub w przypadku otrzymania odpowiedzi od mniejszej liczby potencjalnych wykonawców lub dostawców, dopuszcza się możliwość załączenia mniejszej liczby ofert oraz załączenie w tym wypadku stosownego uzasadnienia.
7. W przypadku ubiegania się o pomoc przez wnioskodawców, którzy rozpoczęli wspólną działalność w ramach wybranej formy organizacyjno-prawnej, o której mowa w podrozdziale IV.1 ust. 1 pkt 2, w roku złożenia WOPP, wielkość produkcji/wartość sprzedaży produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w danym systemie jakości żywności, deklarowaną w WOPP, określa się na podstawie zsumowanej wielkości produkcji/wartości sprzedaży tych produktów wytworzonych/sprzedanych przez członków wnioskodawcy, osiągniętą w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia WOPP.
8. W przypadku podmiotu zorganizowanego w formie konsorcjum lub spółki cywilnej wielkość bazowa i wielkość docelowa produkcji jest określana w odniesieniu do każdego członka lub wspólnika na podstawie wielkości produkcji wskazanej przez tego członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej.
9. W przypadku podmiotu zorganizowanego w formie konsorcjum lub spółki cywilnej wartość bazowa i wartość docelowa sprzedaży jest określana w odniesieniu do każdego członka lub wspólnika na podstawie wartości sprzedaży wskazanej przez tego członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej.
10. W przypadku wnioskodawców zorganizowanych w formach organizacyjno-prawnych innych niż spółka cywilna i konsorcjum, którzy nie prowadzą produkcji oraz nie prowadzą sprzedaży produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w danym systemie jakości żywności, wielkość bazowa i wielkość docelowa produkcji lub wartość bazowa i wartość docelowa sprzedaży określane są jako suma wielkości bazowych i docelowych produkcji wskazanych przez członków wnioskodawcy lub suma wartości bazowych i docelowych sprzedaży wskazanych przez członków wnioskodawcy.
11. W przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje zwiększenie na koniec 4 etapu realizacji operacji zwiększenie wartości sprzedaży produktów lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach danego systemu jakości żywności, dokumenty potwierdzające wartość bazową sprzedaży stanowią również potwierdzenie minimalnej wartości sprzedaży produktów wytwarzanych w ramach danego systemu jakości żywności, o której mowa w podrozdziale IV.1 ust. 1 pkt. 4.
12. W przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje na koniec 4 etapu realizacji operacji zwiększenie wielkości produkcji, w celu spełnienia warunku przyznania pomocy, wnioskodawca zobowiązany jest potwierdzić tylko minimalną wartość sprzedaży produktów wytwarzanych w ramach danego systemu jakości żywności, o której mowa w podrozdziale IV.1 ust. 1 pkt. 4, w wybranym okresie zawierającym się   
    w 12 miesięcznym okresie poprzedzającym miesiąc złożenia WOPP.
13. Dopuszcza się dokonywanie zmian w planie rozwoju współpracy w zakresie kosztów ponoszonych w obszarze B, w okresie 4 lat realizacji operacji, pod warunkiem nieprzekroczenia przyznanej kwoty pomocy w tym obszarze.
14. Zmiany w planie rozwoju współpracy, o których mowa w ust. 10 wymagają aneksu do umowy o przyznaniu pomocy.

# IV.3. Kryteria wyboru operacji

1. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

jeżeli wnioskodawca jest zorganizowany ze względu na produkt wytwarzany w ramach:

1. systemu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia 2018/848, lub systemu chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności w rozumieniu rozporządzenia 2024/1143 – przyznaje się 5 punktów,
2. krajowych systemów jakości żywności uznanych na mocy decyzji MRiRW – przyznaje się 3 punkty;

jeżeli liczba członków znajdujących się w składzie wnioskodawcy, będących producentami produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach danego systemu jakości żywności wynosi:

5 członków – przyznaje się 2 punkty,

od 6 do 10 członków – przyznaje się 3 punkty,

od 11 członków i powyżej – przyznaje się 5 punktów;

jeżeli w składzie wnioskodawcy znajdują się rolnicy, którzy:

przetwarzają w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. m rozporządzenia 852/2004, produkty wytwarzane w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości żywności – przyznaje się 5 punktów, lub

są podmiotami przygotowującymi w rozumieniu art. 3 pkt 44 rozporządzenia 2018/848 produkty wytwarzane w ramach systemu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia 2018/848 – przyznaje się 3 punkty;

jeżeli w składzie wnioskodawcy znajdują się przetwórcy, którzy wytwarzają produkt objęty danym systemem jakości żywności z surowca wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (w przypadku rolników), lub w gospodarstwie jednego z członków wnioskodawcy będącego rolnikiem – przyznaje się 5 punktów.

1. Pomoc może zostać przyznana jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 5 punktów.
2. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów,   
   o kolejności przysługiwania pomocy decyduje większa liczba członków wnioskodawcy będących producentami produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, których dotyczy operacja.
3. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów   
   i posiadają taką samą liczbę członków będących producentami produktów rolnych i środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, których dotyczy operacja, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje data złożenia kompletnego WOPP, począwszy od najwcześniejszej.

# V. Wypłata pomocy

1. Warunki dotyczące wypłaty pomocy zostały określone w wytycznych podstawowych.
2. Ponadto pomoc wypłacana jest, jeżeli beneficjent:
3. zrealizował w każdym z 4 etapów realizacji operacji plan rozwoju współpracy zgodnie z harmonogramem, poprzez:
   1. osiągnięcie wymagań, o których mowa w podrozdziale IV.2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 oraz realizację co najmniej jednego z działań określonych w ust. 1 pkt 3, nie później niż do końca realizacji 4 etapu operacji, oraz
   2. wykonanie co najmniej 5 z 7 zadań określonych w obszarze A,
   3. poniesienie i udokumentowanie kosztów kwalifikowalnych w obszarze B związanych z realizacją operacji lub jej etapu, w przypadku gdy beneficjent realizował operację również w obszarze B;
4. po zakończeniu każdego etapu realizacji operacji przedłożył WOP pośrednią lub końcową wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju współpracy   
   w danym etapie, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie naboru wniosków oraz w umowie o przyznaniu pomocy;
5. złożył zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych   
   w umowie w formie weksla in blanco, nie później niż do dnia złożenia pierwszego WOP pośrednią;
6. zrealizował operację, dla której kwota refundacji w okresie 4 lat objęcia pomocą, po przedstawieniu kosztów kwalifikowalnych do refundacji, nie przekroczyła kwoty 200 000 zł;
7. uzyskał wzrost wielkości produkcji lub wzrost wartości sprzedaży na poziomie nie niższym niż 5% w stosunku do wartości bazowej na koniec drugiego etapu realizacji operacji i załączył do WOP pośrednią dokumenty potwierdzające uzyskanie tego wzrostu;
8. złożył WOP końcową w terminie do dnia 30 czerwca 2029 r.
9. Przykładowe efekty rzeczowe potwierdzające realizację planu rozwoju współpracy:
   1. kopia umowy cywilnoprawnej z osobą lub usługodawcą posiadającym odpowiednie kompetencje do prowadzenia planowanych do realizacji zadań, odpowiedzialnym za realizację planu rozwoju współpracy, czyli np. bieżący nadzór w zakresie prawidłowości i terminowości realizacji zadań określonych w planie rozwoju współpracy, sporządzanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju współpracy;
   2. karty świadczenia pracy;
   3. kopie dokumentów księgowych;
   4. sprawozdanie z wykonania umowy cywilnoprawnej;
   5. w zakresie zadania określonego w podrozdziale IV.2 ust.2 pkt 1:
      1. strona internetowa beneficjenta (utworzenie lub/i administrowanie),
      2. zrzuty ekranu ze stron internetowych potwierdzające aktualizowanie informacji zamieszczonych na istniejącej już stronie internetowej w zakresie np. zamieszczania informacji nt. produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, w tym ich szczególnych cech i wyróżników jakościowych wynikających z wymagań danego systemu,
      3. zrzuty ekranu, dane nt. sprzedaży potwierdzające funkcjonowanie sklepu internetowego oferującego produkty wytwarzane w ramach systemów jakości żywności;
   6. w zakresie zadania określonego w podrozdziale IV.2 ust. 2 pkt 2 kopie dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów;
   7. w zakresie zadania określonego w podrozdziale IV.2 ust.2 pkt 3:
      1. umowa cywilnoprawna z osobą odpowiedzialną za obsługę księgową i rachunkową lub prawną beneficjenta,
      2. dokumenty potwierdzające wdrożenie/utrzymanie systemów zarządzania jakością produkcji,
      3. dokumentacja dotycząca działalności administracyjnej beneficjenta;
   8. w zakresie zadania określonego w podrozdziale IV.2 ust. 2 pkt 4:
      1. umowa cywilnoprawna z osobą prowadzącą wspólną sprzedaż produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności w sposób tradycyjny – obsługa sklepu tradycyjnego, dostarczanie towarów do sklepów tradycyjnych lub w formie handlu elektronicznego – obsługa sklepu internetowego,
      2. plany produkcyjne i sprzedażowe u beneficjenta i/lub u wszystkich członków beneficjenta w poszczególnych latach realizacji operacji,
      3. dokumentacja umożliwiająca weryfikację produkcji w ramach systemów jakości żywności, tj. identyfikację na każdym etapie wytwarzania od pozyskania surowca do produktu gotowego, podczas wszystkich etapów realizacji operacji u beneficjenta i/lub u wszystkich członków beneficjenta,
      4. dokumentacja dotycząca znakowania produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności w celu zapewnienia pełnej weryfikowalności;
   9. w zakresie zadania określonego w podrozdziale IV.2 ust. 2 pkt 5:
      1. umowa cywilnoprawna z osobą wykonującą zadania w zakresie:
         * opracowania zakresu i harmonogramu kontroli wewnętrznych,
         * przeprowadzania kontroli wewnętrznych w zakresie prawidłowości przestrzegania wymagań danego systemu jakości żywności oraz innych zobowiązań beneficjenta i/lub członków beneficjenta określonych   
           w planie rozwoju współpracy i sporządzania dokumentacji z tych kontroli,
         * nadzorowania wykonywania zaleceń pokontrolnych u beneficjenta i/lub   
           u członków beneficjenta, u których stwierdzono nieprawidłowości,
         * weryfikowania dokumentów potwierdzających wytwarzanie produktów   
           w ramach systemów jakości żywności,
         * przekazywania lub udostępniania informacji nt. tych kontroli właściwym organom i upoważnionym jednostkom certyfikującym,
      2. kopie raportów z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych;
   10. w zakresie zadania określonego w podrozdziale IV.2 ust. 2 pkt 6:
       1. umowa cywilnoprawna z osobą odpowiedzialną za realizację działań   
          w zakresie wspólnej identyfikacji produktu,
       2. dokumentacja potwierdzająca stworzenie lub funkcjonowanie wspólnej identyfikacji produktu;
   11. w zakresie zadania określonego w podrozdziale IV.2 ust. 2 pkt 7:
       1. umowa cywilnoprawna z osobą odpowiedzialną za:
          * monitorowanie stron internetowych oraz sklepów tradycyjnych oferujących produkty, które mogą być produktami zafałszowanymi,
          * dokumentowanie np. poprzez zrzuty ekranu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
          * prowadzenie dokumentacji z monitorowania sprzedaży zarówno   
            w formie tradycyjnej jak i elektronicznej w celu ochrony własności intelektualnej,
          * prowadzenie dokumentacji potwierdzającej przekazywanie informacji   
            o podejrzeniu zafałszowania produktów do odpowiednich organów oraz dokumentów potwierdzających podjęcie działań prawnych w tym zakresie,
       2. dokumenty potwierdzające wykonanie zadań określonych w umowie cywilnoprawnej, o której mowa w lit. a (np. zrzuty ekranu, dokumenty   
          z monitorowania sprzedaży, kopie pism skierowanych do odpowiednich organów).
10. Koszty kwalifikowalne, o których mowa w obszarze B, podlegają refundacji w ramach danego etapu, jeżeli wynikają z planu rozwoju współpracy w danym systemie jakości żywności i zostały poniesione:
    1. nie później niż do dnia złożenia kompletnego WOP pośrednią lub WOP końcową, tj. do dnia złożenia ostatniego uzupełnienia WOP, zgodnie   
       z warunkami określonymi w regulaminie naboru wniosków i w umowie   
       o przyznaniu pomocy oraz warunkami określonymi w innych przepisach, jeżeli mają one zastosowanie do zadań objętych operacją;
    2. w formie rozliczenia bezgotówkowego, z wyłączeniem kwoty do wysokości 5 000 zł netto poniesionej w trakcie realizacji całej operacji.
11. Beneficjent jest zobowiązany do:
    1. przedłożenia dokumentów potwierdzających wzrost wielkości produkcji lub wartości sprzedaży na koniec 2 etapu realizacji operacji, o co najmniej wartość wskazaną w ust. 2 pkt 6 w stosunku do bazowej wielkości produkcji produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności lub w stosunku do bazowej wartości sprzedaży produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, wprowadzanych na rynek;
    2. przedłożenia dokumentów potwierdzających zwiększenie wielkości produkcji lub wartości sprzedaży najpóźniej na koniec 4 etapu realizacji operacji, o co najmniej wartości wskazane w podrozdziale IV. 2 ust. 1 pkt 1, w stosunku do bazowej wielkości produkcji produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, lub o co najmniej wartości wskazane w podrozdziale IV. 2 ust. 1 pkt 2, w stosunku do bazowej wartości sprzedaży produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, wprowadzanych na rynek, z zastrzeżeniem ust. 6;
    3. realizowania planu rozwoju współpracy w danym systemie jakości żywności   
       i przedkładania sprawozdań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, po każdym etapie realizacji operacji wraz z WOP;
    4. przedłożenia wraz z każdym WOP dokumentów, ważnych w czasie trwania etapu operacji, za który składany jest WOP, potwierdzających wytwarzanie produktu/produktów w ramach danego systemu jakości żywności, przez:
       1. jego członków, będących producentami produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, lub
       2. spółdzielnię, w przypadku gdy jest ona producentem produktów rolnych lub środków spożywczych, wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności.
12. W przypadku beneficjentów zorganizowanych w formach organizacyjno-prawnych, innych niż spółka cywilna i konsorcjum, którzy nie prowadzą produkcji oraz nie prowadzą sprzedaży produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w danym systemie jakości żywności, wzrost wielkości produkcji lub wartości sprzedaży na koniec 2 etapu realizacji jest wykazywany przez członków beneficjenta.
13. Akceptuje się osiągnięcie wzrostu produkcji lub wartości sprzedaży produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, na poziomie uwzględniającym 5% odchylenia poniżej docelowej wartości planowanej do osiągnięcia na koniec 4 etapu realizacji operacji.
14. W przypadku:
15. gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2, lub zostały naruszone warunki przyznania pomocy, następuje odmowa wypłaty całości pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej wypłacona, również zwrot wypłaconej pomocy, z zastrzeżeniem ust. 6 i pkt 4;
16. dokonania w okresie realizacji operacji zmian w składzie beneficjenta, mających wpływ na przyznanie pomocy, następuje odmowa wypłaty pomocy,   
    a w przypadku, gdy część pomocy została wcześniej wypłacona, również zwrot dotychczas wypłaconej pomocy;
17. niezrealizowania zobowiązania, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, przez beneficjenta lub przez członków beneficjenta, następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku, gdy część pomocy została wcześniej wypłacona również zwrot dotychczas wypłaconej pomocy;
18. nieosiągnięcia wzrostu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, kwotę pomocy do wypłaty za 2 etap realizacji operacji, pomniejsza się o 20% w odniesieniu do kwoty przewidzianej do wypłaty w zakresie obszaru A;
19. nieosiągnięcia wzrostu, o którym mowa w podrozdziale IV.2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku, gdy część pomocy została wcześniej wypłacona, również zwrot dotychczas wypłaconej pomocy,   
    z zastrzeżeniem ust. 6.

# VI. Zobowiązania w okresie związania celem

* + - 1. Zobowiązania w okresie związania celem zostały określone w wytycznych podstawowych, z tym, że zobowiązanie/zobowiązania, o których mowa w rozdziale XI wytycznych podstawowych w:

1. ust. 1 pkt 3 – jest realizowane do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
2. ust. 1 pkt 7 – jest realizowane do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
   * + 1. Ponadto beneficjent jest zobowiązany do złożenia trzech „Informacji po realizacji operacji” wraz z wymaganymi załącznikami za trzy kolejne 12 miesięczne okresy od dnia otrzymania płatności końcowej, w terminach określonych w umowie   
          o przyznaniu pomocy.

# VII. Warunki zwrotu pomocy

1. Warunki zwrotu pomocy zostały określone w wytycznych podstawowych.
2. Ponadto, w przypadku niezłożenia „Informacji po realizacji operacji”, o której mowa w rozdziale VI ust. 2, zwrotowi podlega 100 % wypłaconej kwoty pomocy.