|  |
| --- |
| **RESOLUTION** |
| Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg |
| **Ingen må lades i stikken!****For en inklusiv og deltagerorienteret samhørighedspolitik til støtte for social, økonomisk og territorial samhørighed** |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Ordfører: **Ioannis Vardakastanis** |

**DA**

|  |  |
| --- | --- |
| Retsgrundlag | Forretningsordenens artikel 52, stk. 4 |
| Vedtaget på plenarforsamlingen | 11/7/2024 |
| Plenarforsamling nr. | 589 |
| Resultat af afstemningen(for/imod/hverken for eller imod) | 159/2/07 |

# Nu, hvor Kommissionens nye mandat snart indledes, vil vi, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som repræsentant for civilsamfundsorganisationerne opfordre Den Europæiske Unions medlemsstater og ledere samt EU-institutionerne og EU's borgere til at sikre og beskytte EU's økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i henhold til artikel 174 i TEUF.

# Vi understreger eftertrykkeligt, at samhørighedspolitikkens grundlæggende princip om, at ingen må lades i stikken, fortsat er stærkt og gyldigt, og at civilsamfundets aktører er parate til at blive ved med at arbejde for dette princip gennem en stærk EU-investeringspolitik.

# Vi påpeger, at chanceulighed kan være til skade for den langsigtede vækst og konkurrenceevne på regionalt og nationalt plan og på EU-plan. Der er derfor behov for en mere alsidig og fleksibel, men samtidig troværdig, stabil og klar samhørighedspolitik, hvor der i højere grad tages hensyn til det enkelte menneske, navnlig de mest sårbare befolkningsgrupper, og hvor der bedre kan sættes ind over for den chanceulighed, som mange oplever.

# Vi er kritiske over for, at der ikke længere skal være en kommissær med ansvar for navnlig samhørighedspolitik.

# Vi er modstandere af, at samhørighedspolitikken beskæres og omdannes til et instrument til håndtering af akutte kriser.

# Vi afviser idéen om at omdanne samhørighedspolitikken til et instrument svarende til genopretnings- og resiliensfaciliteten, hvor strukturel inddragelse af interessenter, delt forvaltning og flerniveaustyring kun i begrænset omfang eller slet ikke forekommer.

# Vi går ind for partnerskabsprincippet og klare regler for at inddrage civilsamfundet i udvælgelsen, forvaltningen og overvågningen af EU-finansierede tiltag.

# Vi efterspørger en stærk ordlyd, når det kommer til at inddrage civilsamfundet, i den næste forordning om fælles bestemmelser, som regulerer anvendelsen af Samhørighedsfonden og anden EU-finansiering efter 2027 på samme måde som i perioden 2021-2027.

# Vi efterlyser en stedbaseret og menneskecentreret samhørighedspolitik.

## Stedbaseret, fordi territoriale særtræk skal respekteres og tages fuldt ud i betragtning på grundlag af territoriale konsekvensanalyser.

## Menneskecentreret for at kunne opnå de ønskede resultater, hvilket vil sige en tilgang med fuld respekt for partnerskabsprincippet, og som bygger på flerniveaustyring, fælles partnerskab og bottom-up-metoder.

# Vi opfordrer til at sætte fornyet skub i samhørighedspolitikken. Vores udvalg mener, at det er nødvendigt at udvide, modernisere og revidere samhørighedspolitikkens vifte af instrumenter og tilgange for at opbygge en stærk, effektiv, fleksibel og fornyet politik, der i højere grad har fokus på kapacitet, interregionale forbindelser, effektive resultater og muligheder for støttemodtagerne ud over blot investeringer. Det er derfor nødvendigt:

## at tage hånd om EU's vigtigste strukturelle udfordringer i form af langsom udvikling, langsigtet økonomisk stagnation og mangel på lige muligheder i alle regioner samt forskelle mellem og inden for regioner og forskellige dele af samfundet

## at lægge større vægt på territoriale politiske strategier såsom integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet. Uden at glemme den overordnede sammenhæng er det derfor nødvendigt at styrke de lokale, bymæssige og regionale myndigheders kapacitet til at forvalte midler

## at fokusere på de grupper, der har den laveste beskæftigelsesfrekvens (f.eks. kvinder, unge, personer med handicap, indvandrere samt personer med et lavere uddannelsesniveau), og som har behov for særlige uddannelses-, omskolings-, opkvalificerings- og støtteprogrammer i lokalområdet

## at fortsætte specialiseringen og diversificeringen af instrumenter, herunder finansielle instrumenter, således at samhørighedspolitikken kan målrettes specifikke grupper af sårbare personer og aktivitetsområder af relevans for dem samt specifikke regioner, hvor almene beskæftigelsesrelaterede løsninger ikke er nok til at få disse personer i arbejde

## at støtte investeringer i social infrastruktur for at tage effektivt hånd om de betydelige demografiske udfordringer, som EU står over for. Denne indsats er så meget desto mere nødvendig i regioner, der lider under en faldende arbejdsstyrke og en lav andel af personer med en videregående uddannelse, samt i regioner, som oplever fraflytning af unge

## at øge potentialet på de grænseoverskridende arbejdsmarkeder, som er underudviklede på grund af lovgivningsmæssige og administrative hindringer. Med henblik herpå skal det grænseoverskridende og interregionale samarbejde styrkes, navnlig når det gælder om at udvikle infrastruktur og understøtte socialøkonomiske enheders aktiviteter

## at fortsætte med at beskytte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og deres levedygtighed. Det kræver, at de eksisterende europæiske standardinstrumenter – f.eks. Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden og mekanismen for retfærdig omstilling – anvendes på en innovativ, men enkel måde, således at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) har let adgang til finansiering og kan opnå gunstige langsigtede kreditvilkår

## at styrke synergierne mellem alle de tiltag, der gennemføres inden for mekanismen for retfærdig omstilling. Vi er overbevist om, at samhørighedspolitikken fortsat bør være EU's vigtigste investeringspolitik til at understøtte EU's regionalpolitik for tilpasning til EU's klimamål. Princippet om ikke at gøre væsentlig skade bør sikre, at alle investeringer fuldt ud tager hensyn til målene for den europæiske grønne pagt

## i højere grad at undersøge mulighederne for at finansiere store virksomheder, der er en vigtig faktor for konvergens, navnlig når det gælder strategiske teknologier finansieret ved hjælp af det nye STEP-instrument (platformen for strategiske teknologier for Europa)

## at skabe nye perspektiver for økonomien i mindre udviklede, perifere og tyndt befolkede områder og landdistrikter samt på EU's øer og i regionerne i den yderste periferi. Der er også behov for at slå bro over den nuværende kløft mellem land og by og bycentrene og samtidig styrke forbindelserne mellem dem

## at fremme initiativer til nøje at klarlægge og imødekomme de særlige behov i regioner og områder, der befinder sig i en udviklingsfælde, og hjælpe dem med at overvinde deres udfordringer

## at indføre en samhørighedspolitik, som omfatter centrale elementer såsom delt forvaltning, en regional fremgangsmåde, forfinansiering og medfinansieringssatser. Investeringer er ikke nok i sig selv. De enkelte regioner har brug for stærke forvaltningsstrukturer og en passende kombination af politikker, hvor man udnytter synergierne mellem alle de berørte parter. Der er brug for en bottom-up-tilgang. Investeringer bør således som hovedregel ledsages af skræddersyede reformer og borgervenlige politikker

## i højere grad at inddrage civilsamfundet og alle aktører på lokalt plan for at styrke effektiviteten af principperne om partnerskab og flerniveaustyring i samhørighedspolitikken. Dette kan bidrage til at imødegå presset på demokratiet ved at øge følelsen af medejerskab over EU's politikker

## at styrke den administrative kapacitet på de forskellige forvaltningsniveauer og hos støttemodtagere og andre nationale, regionale og lokale interessenter samt yde en mere skræddersyet teknisk støtte for at forbedre politikkernes gennemførelse på lokalt plan

## at overveje og indføre den bedste praksis, de effektive politiske foranstaltninger og den særlige finansiering, som i øjeblikket gennemføres inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten, så de fortsat kan anvendes under den nye samhørighedspolitik. Vi skal sikre, at anvendelsen af midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten fortsat er i fuld overensstemmelse med gennemførelsen af den fremtidige samhørighedspolitik, og at de investeringer og programmer, der allerede er iværksat inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten, ikke sættes i bero på grund af ændringer i finansieringen af faciliteten

## at indarbejde samhørighedsmålene bedre i det europæiske semester

## at gøre det samlede budget for den flerårige finansielle ramme (FFR) mere ambitiøst og sikre tilstrækkelig finansiering til samhørighedspolitikken, herunder i lyset af det fremtidige behov for EU-investeringer i forsvar samt et EU med flere end 27 medlemsstater. Investeringer i EU og i den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, velstand og konkurrenceevne kan ikke gennemføres med blot 1 % af EU's BNI

## med henblik på de fremtidige udvidelsesrunder at sørge for, at der i den næste programmeringsperiode vil være tilstrækkelig finansiering til at sikre en gnidningsløs integration af fremtidige medlemsstater, uden at det går ud over investeringerne i de nuværende udviklingsregioner.

# **Som repræsentanter for civilsamfundet vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt, for at værne om samhørighedspolitikkens centrale principper og sikre, at samhørighedspolitikken også fremover vil være den lim, som holder Europa sammen.**

Bruxelles, den 11. juli 2024.

Oliver Röpke

*Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg*

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