

**PL**

**STRESZCZENIE REZOLUCJI**

**Wkład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  
w program prac Komisji Europejskiej na 2021 r.**

**w oparciu o prace**

**grupy ad hoc „Wkład EKES-u w program prac Komisji Europejskiej na 2021 r.”**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sprawozdawcy: **Petr ZAHRADNÍK (Gr. I)**

**Stefano PALMIERI (Gr. II)**

**Jan DIRX (Gr. III)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

przyjęta przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny  
w dniu 16 lipca 2020 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. EKES, jak zaznaczył w swojej rezolucji „Propozycje EKES-u dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19”[[1]](#footnote-1), z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera propozycje Komisji Europejskiej dotyczące planu Next Generation EU i ogólnego budżetu UE na lata 2021–2027. Komitet ma nadzieję i oczekuje, że kierunki wytyczone przez Komisję w tych planach, zostaną w pełni i konkretnie rozszerzone w programie prac Komisji na rok 2021 ze względu na konieczność naprawy gospodarczej i odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19.
2. Zdaniem EKES-u program prac powinien koncentrować się na restrukturyzacji i poprawie naszej gospodarki i społeczeństwa w oparciu o następujące zasady: ochrona praw człowieka i praw socjalnych; wartości demokratyczne i praworządność; uwolnienie pełnego potencjału jednolitego rynku; realizacja celów zrównoważonego rozwoju; stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym i osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE najpóźniej do 2050 r. oraz zapewnienie dobrego sprawowania rządów i demokratycznej rozliczalności.
3. EKES podkreśla, że sześć naczelnych celów wyznaczonych przez Komisję („Europejski Zielony Ład”, „Europa na miarę ery cyfrowej”, „Gospodarka, która służy ludziom”, „Silniejsza pozycja Europy na świecie”, „Promowanie naszego europejskiego stylu życia” i „Nowy impuls dla demokracji europejskiej”) stanowią potężne ramy umożliwiające opracowanie programu prac na rok 2021. Być może należałoby wyraźniej skoncentrować się na inwestycjach i potrzebie ich przyspieszenia, również dzięki obecnie przyjmowanym środkom.
4. Zwłaszcza teraz, gdy doświadczamy znaczenia współpracy między krajami w czasach kryzysu, EKES ma nadzieję, że nadchodząca konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie okazją do wzmocnienia i pogłębienia struktury instytucjonalnej UE oraz do rzeczywistej odnowy unijnego projektu, tak by był on w stanie sprostać wyzwaniom nadchodzących dziesięcioleci. Komisja może zatem liczyć na pełne poparcie Komitetu.
5. EKES jest przekonany, że proces naprawy i odbudowy gospodarki oraz społeczeństwa będzie możliwy jedynie przy aktywnym udziale organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych.
6. Europejski Zielony Ład może być również postrzegany jako skuteczne narzędzie ponownego ożywienia gospodarki w sposób zrównoważony poprzez masowe inwestycje wspierające niezbędne zmiany strukturalne, przed którymi stoi Europa. Z tego punktu widzenia można by go uznać za okazję do wspierania długoterminowej odbudowy gospodarczej. Wymaga to osiągnięcia nowego konsensusu w Europie w celu zgromadzenia wystarczających publicznych i prywatnych źródeł finansowania, a także przyjęcia nowego sposobu rządzenia, by skutecznie wdrożyć ten konsensus w praktyce.
7. Środki publiczne zainwestowane w plany naprawy gospodarczej powinny nie tylko pomóc w odbudowie europejskiej gospodarki i społeczeństwa, ale także w drastycznym ograniczeniu skutków kolejnych wstrząsów poprzez inwestycje w gospodarkę odporną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i przyjazną dla klimatu (tzw. „gospodarka dobrobytu”).
8. Unijna klasyfikacja zrównoważonych finansów powinna stanowić wskazówkę dla publicznych i prywatnych inwestycji na wszystkich etapach ożywienia gospodarczego, aby przyspieszyć przejście od sektorów zanieczyszczających do sektorów ekologicznych.
9. Kryzys związany z COVID-19 pokazuje, że rewolucja cyfrowa jest ważnym elementem zwiększania odporności naszych społeczeństw na kryzysy. Kapitalne znaczenie ma inwestowanie w cyfryzację podstawowych usług i zwiększenie zdolności rządów, prawodawców i instytucji publicznych do świadczenia usług w czasie kryzysu.
10. Wzywa się Komisję do dalszego wykorzystywania semestru jako siły napędowej naprawy gospodarczej w oparciu o priorytety w zakresie inwestycji i reform określone w ramach europejskiego semestru. Komitet z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ostatnim czasie położono nacisk na lepsze uwzględnienie kwestii społecznych i Europejskiego Zielonego Ładu, a także na wdrażanie w ramach semestru Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
11. Promowanie innowacji społecznych jako modelu naprawy gospodarczej niesie ze sobą możliwości – poprzez współtworzenie, współprojektowanie i współprodukcję. Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie jest katalizatorem innowacji społecznych – ruch ten przyczynił się do projektowania systemów opieki społecznej prowadzących do tworzenia nowych polityk, struktur, produktów, usług i metod pracy. Dziś bardziej niż kiedykolwiek niezbędny jest udział społeczeństwa obywatelskiego, lecz prawdziwe innowacje społeczne mają miejsce tylko wtedy, gdy to zorganizowane społeczeństwo angażuje się.
12. Co najważniejsze, jednym z głównych wniosków płynących z kryzysu związanego z COVID‑19 jest konieczność wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej w prawie każdym kraju europejskim, przede wszystkim poprzez skupienie się na profilaktyce. Chociaż odpowiedzialność za opiekę zdrowotną spoczywa na szczeblu krajowym, to wirus rozprzestrzenia się ponad granicami. Pandemia oddziałuje na całą Europę, zarówno w obrębie naszych granic, jak i poza nimi, a także ma skutki sanitarne, społeczne i gospodarcze, które wymagają wspólnych odpowiedzi na szczeblu europejskim.
13. UE musi wzmocnić i promować swoją pozycję globalną i odgrywać istotniejszą i bardziej strategiczną rolę w gospodarce światowej i polityce. Gospodarka UE ma potencjał do lepszego wykorzystania przewagi komparatywnej na światowym rynku handlu i inwestycji, zwłaszcza w zakresie zaawansowanej produkcji i innowacyjnych usług, a także ambicje, by stać się światowym liderem. Wysiłkom tym powinna towarzyszyć lepsza i skuteczniejsza reprezentacja UE w najważniejszych organizacjach światowych, przy czym Unia powinna przemawiać na ich forach jednym głosem. EKES wzywa Komisję Europejską do podjęcia odpowiednich działań w celu wzmocnienia pozycji UE na świecie, co powinno również znaleźć odzwierciedlenie w jej programie prac na 2021 r.
14. Oprócz kwestii gospodarczych i środowiskowych program prac UE na 2021 r. musi uwzględniać wymiar społeczny. Priorytetem będzie więc zaangażowanie Unii na rzecz społecznej i zrównoważonej Europy. W tym kontekście ważną rolę odgrywają również organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
15. EKES zdecydowanie popiera wniosek Komisji Europejskiej dotyczący opracowania europejskiego planu działania na rzecz demokracji, który powinien mieć kompleksowy i ciągły charakter i umożliwić wprowadzenie zmian, również dzięki zapewnieniu wsparcia finansowego i koordynacji międzyinstytucjonalnej.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. [Rezolucja w sprawie kryzysu związanego z COVID-19](https://www.eesc.europa.eu/pl/news-media/press-releases/eesc-proposals-post-covid-19-recovery-and-reconstruction-towards-new-societal-model). [↑](#footnote-ref-1)