|  |
| --- |
| **RESOLUCIJA** |
| Evropski ekonomsko-socialni odbor |
| **Nihče ne sme biti zapostavljen!****Za vključujočo in participativno kohezijsko politiko v podporo socialni, ekonomski in teritorialni koheziji** |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Poročevalec: **Ioannis VARDAKASTANIS** |

**SL**

|  |  |
| --- | --- |
| Pravna podlaga | člen 52(4) Poslovnika |
| Datum sprejetja na plenarnem zasedanju | 11. 7. 2024 |
| Plenarno zasedanje št. | 589 |
| Rezultat glasovanja(za/proti/vzdržani) | 159/2/07 |

# Tik pred začetkom novega mandata Evropske komisije, v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru, ki zastopa organizacije civilne družbe, pozivamo države članice Evropske unije in njihove voditelje ter evropske institucije in državljane EU, naj ohranijo in zaščitijo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo EU v skladu s členom 174 PDEU.

# Odločno poudarjamo, da je v kohezijski politiki še vedno trdno in veljavno temeljno načelo, da nihče ne sme biti zapostavljen, ter da so si partnerji iz civilne družbe še naprej pripravljeni prizadevati, da bi se to uresničevalo ob podpori trdne naložbene politike EU.

# Poudarjamo, da neenake možnosti dolgoročno škodijo rasti in konkurenčnosti na regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU, zato je treba kohezijsko politiko bolj diverzificirati in jo narediti prožnejšo, hkrati pa mora biti verodostojna, stabilna in jasna, da bo mogoče več pozornosti nameniti ljudem, zlasti najbolj ranljivim, ter bolje obravnavati neenake možnosti, s katerimi se mnogi spopadajo.

# Kritični smo do odprave vloge komisarja, čigar glavna pristojnost je kohezijska politika.

# Nasprotujemo reduciranju in preoblikovanju kohezijske politike v instrument za reševanje izrednih kriz.

# Zavračamo zamisel o preoblikovanju kohezijske politike v instrument, podoben mehanizmu za okrevanje in odpornost (RRF), z malo ali nič strukturne vključenosti deležnikov, deljenega upravljanja in upravljanja na več ravneh.

# Podpiramo načelo partnerstva in jasna pravila za vključitev civilne družbe v izbiranje, upravljanje in spremljanje ukrepov, ki jih financira EU.

# Zahtevamo, da se v naslednji uredbi o skupnih določbah, ki bo urejala uporabo kohezijskih skladov in drugih sredstev EU po letu 2027, enako odločno kot v obdobju 2021–2027 poudari vključevanje civilne družbe.

# Pozivamo k oblikovanju kohezijske politike, ki izhaja iz krajev in ljudi.

## Iz krajev mora izhajati zato, ker je treba spoštovati lokalne značilnosti in jih na podlagi ocen teritorialnega učinka v celoti upoštevati.

## Za doseganje želenih rezultatov pa je treba izhajati iz ljudi, v celoti spoštovati načelo partnerstva ter se trdno opreti na upravljanje na več ravneh, sopartnerstvo in pristop od spodaj navzgor.

# Pozivamo k novemu zagonu kohezijske politike. Naš Odbor meni, da je treba razširiti, posodobiti ali pregledati niz instrumentov in pristopov, da bi šli dlje od zgolj naložb ter zgradili trdno, učinkovito, prožno in prenovljeno kohezijsko politiko, ki bi se bolj osredotočala na zmogljivosti, vezi med regijami, učinkovite rezultate in priložnosti za prejemnike sredstev. Zato je treba:

## obravnavati glavne strukturne izzive EU– nizko stopnjo razvitosti, dolgotrajno gospodarsko stagnacijo in pomanjkanje enakih možnosti v vseh regijah ter razlike med regijami in znotraj njih ter v družbi;

## dati večji poudarek strategijam teritorialne politike, kot so celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ter okrepiti zmogljivosti lokalnih, mestnih in teritorialnih oblasti za upravljanje s sredstvi, pri tem pa ne pozabiti na uskladitev;

## osredotočiti se na kategorije ljudi z nižjo stopnjo zaposlenosti (ženske, mladi, invalidi, priseljenci, osebe z nižjo stopnjo izobrazbe), za katere so potrebni posebni programi usposabljanja, preusposabljanja, izpopolnjevanja in podpore na terenu;

## nadaljevati specializacijo in diverzifikacijo instrumentov, tudi finančnih, da bi se kohezijska politika lahko uporabila za posebne skupine in področja dejavnosti ranljivih ljudi in v nekaterih regijah, kjer običajne rešitve glede zaposlovanja niso učinkovite pri vključevanju teh ljudi na trg dela;

## podpreti naložbe v socialno infrastrukturo za učinkovito reševanje velikih demografskih izzivov, s katerimi se sooča EU. To je še zlasti nujno v regijah, v katerih se zmanjšuje delež aktivnega prebivalstva in ki imajo nizek delež ljudi s terciarno izobrazbo, pa tudi v regijah, iz katerih se mladi izseljujejo;

## povečati potencial čezmejnih trgov dela, ki so zaradi pravnih in upravnih ovir slabo razviti, kar zahteva krepitev čezmejnega in medregionalnega sodelovanja, zlasti za razvoj infrastrukture in podpiranje dejavnosti subjektov socialnega gospodarstva;

## še naprej ščititi mala in srednje velika podjetja ter njihovo trajnostno naravnanost. Standardne evropske instrumente, kot so Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski sklad in mehanizem za pravični prehod, je treba torej uporabiti na inovativen, vendar preprost način, da bodo lahko MSP enostavno dostopala do financiranja in bodo dolgoročno deležna ugodnih kreditnih pogojev;

## na splošno okrepiti sinergije v okviru mehanizma za pravični prehod. Prepričani smo, da mora kohezijska politika ostati ključna naložbena politika EU, ki podpira ukrepe evropskih regij pri prilagajanju podnebnim ciljem. Po načelu, da se ne škoduje bistveno, je treba pri naložbah v celoti spoštovati cilje zelenega dogovora;

## nadalje preučiti financiranje velikih podjetij kot pomembnega dejavnika konvergence, zlasti kar zadeva strateške tehnologije, ki jih pokriva novi instrument STEP (platforma za strateške tehnologije za Evropo);

## ustvariti nove gospodarske perspektive za manj razvita, obrobna, redko poseljena in podeželska območja, otoke EU in najbolj oddaljene regije. Obravnavati je treba tudi razkorak med podeželskimi in mestnimi območji ter mestnimi središči, hkrati pa okrepiti povezave med njimi;

## spodbujati pobude za skrbno opredelitev in zadovoljevanje posebnih potreb regij in območij, ki so se ujeli v razvojne pasti, ter jim pomagati, da premagajo izzive;

## sprejeti kohezijsko politiko, ki bo vsebovala ključne elemente, kot so deljeno upravljanje, regionalni pristop, predhodno financiranje in stopnje sofinanciranja. Zgolj naložbe ne bodo dovolj. Vsaka regija potrebuje trdne strukture upravljanja in ustrezno kombinacijo politik, ki spodbuja sinergije z vsemi vpletenimi stranmi. Potreben je pristop od spodaj navzgor. Zato morajo naložbe pogosto spremljati prilagojene reforme in državljanom naklonjene politike;

## bolj vključiti civilno družbo in vse deležnike na lokalni ravni, da bi povečali učinkovitost načel partnerstva in upravljanja na več ravneh v kohezijski politiki. To lahko pripomore k zmanjšanju pritiska na demokracijo, saj se bo povečalo prevzemanje odgovornosti za politike EU;

## povečati upravne zmogljivosti različnih ravni upravljanja, prejemnikov sredstev in drugih nacionalnih, regionalnih in lokalnih deležnikov ter nuditi bolj prilagojeno tehnično podporo za izboljšanje izvajanja politike na terenu;

## upoštevati in vključiti dobre prakse, učinkovite ukrepe politik in posebno financiranje, ki se trenutno izvaja prek RRF, v novo kohezijsko politiko. Poskrbeti moramo, da bo uporaba RRF povsem združljiva z izvajanjem prihodnje kohezijske politike ter da se naložbe in programi, ki so se že začeli izvajati v okviru RRF, ne ustavijo zaradi sprememb v financiranju mehanizma;

## še naprej vključevati kohezijske cilje v evropski semester;

## poskrbeti za ambicioznejši skupni proračun večletnega finančnega okvira in ustrezno financiranje kohezijske politike, tudi glede na prihodnjo potrebo po naložbah EU v obrambo in Unijo z več kot 27 članicami. Naložbe v EU in njeno ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, bogastvo in konkurenčnost v višini zgolj 1 % BND EU niso zadostne;

## razmisliti o prihodnjih širitvah, da bo v naslednjem programskem obdobju na voljo ustrezno financiranje za nemoteno vključevanje novih držav članic, ne da bi ogrozili naložbe v sedanje regije v razvoju.

# **Kot predstavniki civilne družbe bomo naredili vse, kar je potrebno za zaščito temeljnih načel kohezijske politike, da bo ta še naprej vezivo, ki drži Evropo skupaj.**

V Bruslju, 11. julija 2024

*Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora*

Oliver RÖPKE

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