Załącznik nr 1
do Procedury zapewnienia dostępności
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

**Szczegółowe zasady wdrażania dostępności cyfrowej**

**§ 1**

1. Jednostka ASP lub osoba oddelegowana do prowadzenia strony internetowej lub aplikacji mobilnej odpowiada za zapewnienie dostępności cyfrowej oraz publikacji i aktualizacji deklaracji dostępności tych stron lub aplikacji mobilnych.
2. Każdy ma prawo wystąpić do ASP z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
3. Żądanie, o którym mowa w § 16 Procedur, musi zawierać:
	1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
	2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Uczelni, które mają być dostępne cyfrowo;
	3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
	4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
4. ASP odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
5. Zapewnienie dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami nie może naruszać innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz musi być realizowane na zasadzie równości z innymi osobami w wyniku uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.
6. Szczegółowe zasady i wymagania, odnośnie dostępności cyfrowej zostały określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

**Szczegółowe zasady wdrażania w zakresie dostępności architektonicznej**

**§ 2**

1. Kierownik Obiektu ASP, właściwa jednostka ASP lub osoba oddelegowana, nadzoruje oraz współpracuje przy wdrażaniu dostępności architektonicznej w Budynku, w zakresie:
	1. zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków;
	2. instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
	3. zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
	4. zapewnienia dostępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
	5. zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
2. Zapewnienie dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami nie może naruszać innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz musi być realizowane na zasadzie równości z innymi osobami w wyniku uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.

**Szczegółowe zasady wdrażania w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej**

**§ 3**

1. 1. Kierownik Obiektu ASP, właściwa jednostka ASP lub osoba oddelegowana, odpowiada za zapewnienie i wdrożenie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, w zakresie:
	1. obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
	2. instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;
	3. zapewnienia na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;
	4. zapewnienia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z ASP w formie określonej w tym wniosku.
2. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami nie może naruszać innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz musi być realizowane na zasadzie równości z innymi osobami w wyniku uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.
3. Szczegółowe zasady i wymagania, odnośnie dostępności informacyjno-komunikacyjnej zostały określone w ustawie z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).