|  |
| --- |
| **RESOLUTSIOON** |
| Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee |
| **Kedagi ei tohi kõrvale jätta.****Sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust toetava kaasava ja osaluspõhise ühtekuuluvuspoliitika edendamine** |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Raportöör: **Ioannis VARDAKASTANIS** |

**ET**

|  |  |
| --- | --- |
| Õiguslik alus | kodukorra artikli 52 lõige 4 |
| Vastuvõtmine täiskogus | 11/7/2024 |
| Täiskogu istungjärk nr | 589 |
| Hääletuse tulemus(poolt/vastu/erapooletuid) | 159/2/07 |

# Vahetult enne Euroopa Komisjoni uue ametiaja algust kutsume meie – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kodanikuühiskonna organisatsioonide esindaja – Euroopa Liidu liikmesriike ja selle juhte, ELi institutsioone ja ELi kodanikke üles kaitsma ELi majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 174.

# Me rõhutame, et ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõte, et mitte kedagi ei tohi kõrvale jätta, on endiselt tugev ja kehtiv. Kodanikuühiskonna osapooled on valmis jätkama tööd selle põhimõtte nimel ELi tugeva investeerimispoliitika abil.

# Me toonitame, et võimaluste ebavõrdsus võib pikas perspektiivis kahjustada majanduskasvu ja konkurentsivõimet nii piirkondlikul, riiklikul kui ka ELi tasandil. Selleks, et oleks võimalik pöörata rohkem tähelepanu inimestele, eriti neile, kes on kõige haavatavamad, ning tegeleda paremini ebavõrdsete võimaluste probleemiga, millega paljud silmitsi seisavad, peab ühtekuuluvuspoliitikat mitmekesistama ja paindlikumaks muutma. Samas peab ühtekuuluvuspoliitika äratama usaldust, olema stabiilne ja selge.

# Me suhtume kriitiliselt selle voliniku rolli kaotamisse, kes vastutab eelkõige ühtekuuluvuspoliitika portfelli eest.

# Me oleme vastu ühtekuuluvuspoliitika tähtsuse vähendamisele ja selle muutmisele hädaolukordade lahendamise vahendiks.

# Me ei nõustu ettepanekuga muuta ühtekuuluvuspoliitika taaste- ja vastupidavusrahastuga sarnaseks vahendiks, mis hõlmab vähe või ei hõlma üldse struktuurset sidusrühmade kaasamist, jagatud juhtimist ja mitmetasandilist valitsemist.

# Me toetame partnerluse põhimõtet ning selgeid eeskirju kodanikuühiskonna kaasamiseks ELi rahastatavate tegevuste valimisse, juhtimisse ja järelevalvesse.

# Me nõuame, et järgmises ühissätete määruses oleks tugev sõnastus kodanikuühiskonna kaasamise kohta. Järgmise ühissätete määrusega reguleeritakse ühtekuuluvusfondide ja muude ELi rahaliste vahendite kasutamist pärast 2027. aastat samal viisil, nagu see oli perioodil 2021–2027.

# Me nõuame kohapõhist ja inimkeskset ühtekuuluvuspoliitikat.

## Ühtekuuluvuspoliitika peab olema kohapõhine, sest piirkondlikke iseärasusi tuleb tunnistada ja vastavalt territoriaalse mõju hindamisele täiel määral arvesse võtta.

## Soovitud tulemuste saavutamiseks peab ühtekuuluvuspoliitika olema inimkeskne, järgima täielikult partnerluspõhimõtet ning tuginema mitmetasandilisele valitsemisele, koostööle ja alt-üles-lähenemisviisile.

# Me kutsume üles andma ühtekuuluvuspoliitikale uut hoogu. Oleme seisukohal, et vahendite ja lähenemisviiside valikut tuleb laiendada, ajakohastada või see läbi vaadata, et luua tugev, tõhus, paindlik ja uuendatud ühtekuuluvuspoliitika, mis ei keskendu ainult investeeringutele, vaid pöörab rohkem tähelepanu suutlikkusele, piirkondadevahelistele sidemetele, tulemuste tõhususele ja abisaajate võimalustele. Selleks tuleb:

## tegeleda ELi peamiste struktuursete probleemidega: vähene areng, pikaajaline majandusseisak, võrdsete võimaluste puudumine kõigis piirkondades ning erinevused piirkondade ja ühiskondade vahel ja sees;

## panna suuremat rõhku territoriaalpoliitika strateegiatele, nagu integreeritud territoriaalsed investeeringud ja kogukonna juhitud kohalik areng. Seepärast on vaja tugevdada kohalike, linnade ja piirkondlike ametiasutuste suutlikkust fonde hallata, kaotamata seejuures silmist sidusust;

## keskenduda madalama tööhõive määraga elanikkonnarühmadele (naised, noored, puuetega inimesed, sisserändajad, madalama haridustasemega inimesed), kelle jaoks on kohapeal vaja eriotstarbelisi koolitus-, ümberõppe-, oskuste täiendamise ja tugiprogramme;

## jätkata vahendite, sealhulgas rahastamisvahendite spetsialiseerimist ja mitmekesistamist, et ühtekuuluvuspoliitikal oleks mõju konkreetsetele haavatavate inimeste rühmadele ja valdkondadele ning konkreetsetes piirkondades, kus üldistest tööhõivega seotud lahendustest pole kasu nende inimeste tööturule integreerimiseks;

## toetada investeeringuid sotsiaalsesse taristusse, et tõhusalt tegeleda oluliste demograafiliste probleemidega, millega EL silmitsi seisab. See on seda vajalikum piirkondades, kus aktiivne elanikkond väheneb ja kõrgharitud inimeste osakaal on väike, samuti piirkondades, kust lahkuvad noored;

## suurendada piiriüleste tööturgude potentsiaali, sest need on õiguslike ja halduslike tõkete tõttu vähe arenenud. Selleks tuleb tugevdada piiriülest ja piirkondadevahelist koostööd, eelkõige taristu arendamiseks ja sotsiaalmajanduse üksuste tegevuse toetamiseks;

## jätkata väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) ja nende kestlikkuse kaitsmist. Selleks on vaja kasutada olemasolevaid tavapäraseid Euroopa vahendeid – nagu Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond ja õiglase ülemineku mehhanism – uuenduslikul, kuid lihtsal viisil, et VKEdel oleks lihtne juurdepääs rahastamisele ja pikas perspektiivis soodsatele laenutingimustele;

## suurendada koostoimet õiglase ülemineku mehhanismi raames tervikuna. Oleme veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika peab jääma ELi peamiseks investeerimispoliitikaks Euroopa piirkondade kliimamuutustega kohanemise poliitika toetamisel. Põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ järgimine peab tagama, et investeeringud vastavad täielikult rohelise kokkuleppe eesmärkidele;

## uurida täiendavalt suurettevõtete rahastamist kui lähenemise jaoks olulist tegurit, eriti strateegiliste tehnoloogiate osas uue Euroopa strateegiliste vahendite platvormi kaudu;

## luua uusi majandusväljavaateid vähem arenenud piirkondade, äärealade, hõredalt asustatud piirkondade ja maapiirkondade, ELi saarte ja äärepoolseimate piirkondade jaoks. Samuti on vaja tegeleda erinevustega maa- ja linnapiirkondade ja linnakeskuste vahel, tugevdades samal ajal nendevahelisi sidemeid;

## edendada algatusi, mille eesmärk on hoolikalt kindlaks teha ja käsitleda arengulõksus olevate piirkondade erivajadusi ning aidata neil ületada oma raskused;

## võtta vastu ühtekuuluvuspoliitika, mis hõlmab selliseid põhielemente nagu jagatud eelarve täitmine, piirkondlik lähenemisviis, eelmaksed ja kaasrahastamise määrad. Investeeringutest üksi ei piisa. Iga piirkond vajab tugevaid juhtimisstruktuure ja asjakohast poliitikameetmete kombinatsiooni, mis kasutab ära koostoimet kõigi sidusrühmadega. Vaja on alt-üles-lähenemisviisi. Seega peavad investeeringutega sageli kaasnema kohandatud reformid ja elanikesõbralik poliitika;

## kaasata rohkem kodanikuühiskonda ja kõiki kohaliku tasandi sidusrühmi, et tugevdada partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtte tõhusust ühtekuuluvuspoliitikas. See võib aidata vähendada survet demokraatiale, suurendades ELi poliitika omaksvõttu;

## tugevdada eri valitsustasandite, abisaajate ning muude riiklike, piirkondlike ja kohalike sidusrühmade haldussuutlikkust ning pakkuda paremini kohandatud tehnilist tuge, et parandada poliitika rakendamist kohapeal;

## kaaluda ja võtta arvesse häid tavasid, tõhusaid poliitikameetmeid ja konkreetseid rahalisi vahendeid, mida taaste- ja vastupidavusrahastuga praegu rakendatakse, et need jätkuksid ka uue ühtekuuluvuspoliitika raames. Peame tagama, et taaste- ja vastupidavusrahastu vahendite kasutamine oleks jätkuvalt täielikult kooskõlas tulevase ühtekuuluvuspoliitika rakendamisega ning et taaste- ja vastupidavusrahastu raames juba käivitatud investeeringuid ja programme ei peatataks mehhanismi rahastamise muutmise tõttu;

## integreerida ühtekuuluvuse eesmärgid veelgi enam Euroopa poolaastasse;

## muuta mitmeaastase finantsraamistiku kogueelarve kaugeleulatuvamaks ja tagada ühtekuuluvuspoliitika piisav rahastamine. Seejuures tuleb silmas pidada ka tulevast vajadust ELi kaitseinvesteeringute järele ja laienenud, üle 27 liikmesriigiga Euroopa Liitu. Euroopa Liitu ja selle majanduslikku, sotsiaalsesse ja territoriaalsesse ühtekuuluvusse, jõukusesse ja konkurentsivõimesse ei saa investeerida vaid 1 % ELi kogurahvatulust;

## arvestada tulevaste laienemiste puhul, et järgmisel programmitöö perioodil tuleb ette näha piisav rahastamine, et tagada tulevaste liikmesriikide sujuv integratsioon, seadmata ohtu investeeringuid praegustesse arenevatesse piirkondadesse.

# **Kodanikuühiskonna esindajatena teeme kõik endast oleneva, et kaitsta ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõtteid ja tagada, et see jääb Euroopat ühendavaks liimiks.**

Brüssel, 11. juuli 2024

*Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president*

Oliver RÖPKE

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