

Raport z konsultacji

projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą

„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”   
(ID 188)

Warszawa, kwiecień 2022 r.

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 51 uchwały Nr 190 Rady Ministrów   
z dnia 29 października 2013 r. ˗ Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r., poz. 1006, z późn. zm.), zwanej dalej „Regulaminem pracy Rady Ministrów”. Zawiera on podsumowanie konsultacji publicznych i opiniowania projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (ID 188).

1. **Informacje ogólne dotyczące Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej**

Zaktualizowany Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 r. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) to dokument określający kompleksowe założenia polityki rządu w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej.

KPRES stanowi program rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowionym w celu realizacji w szczególności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz innych strategii sektorowych zawierających zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej.

Jednym z projektów strategicznych ujętych w SOR jest projekt pn. Ekonomia solidarności społecznej, w ramach którego zaplanowano wzmocnienie sektora ekonomii społecznej zwłaszcza w zakresie realizacji usług społecznych oraz aktywizacji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto w strategii wskazano wprost na potrzebę przygotowania projektu ustawy kompleksowo regulującego sferę ekonomii społecznej.

Zgodnie z Umową Partnerstwa Rządu RP i Komisji Europejskiej, dotyczącą perspektywy finansowej 2014-2020, KPRES to jeden z kluczowych dokumentów operacyjno-wdrożeniowych stanowiący warunek ex ante (konieczny) dla realizacji działań w tym obszarze.

W projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, ekonomia społeczna jest istotnym działaniem w obszarze włączenia i integracji społecznej, KPRES natomiast wymieniany jest wśród kluczowych dokumentów programowych   
odnoszących się do tego obszaru.

Potrzeba obecnej modyfikacji programu wynika przede wszystkim ze zmiany warunków legislacyjnych dotyczących obszarów bezpośrednio powiązanych z ekonomią społeczną.   
W szczególności dotyczy to wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, ale również prac nad niezwykle istotnym dla sektora projektem ustawy o ekonomii społecznej. Niektóre z zaplanowanych instrumentów   
i działań zostały przeformułowane w taki sposób, aby wykorzystanie narzędzi współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 było w jak największym stopniu efektywne. Ważną przesłanką do wprowadzenia zmian jest również wynik przeglądu śródokresowego Regionalnych Programów Operacyjnych,   
w szczególności w zakresie przewidzianych w tych programach rezultatów dotyczących tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wprowadzane do Programu zmiany pozwalają także uwzględnić modyfikacje wynikające z aktualizacji lub przyjęcia nowych dokumentów o charakterze programowym lub strategicznym, takich jak np. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.

**2. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych**

Projekt uchwały został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem ID 188.

W ramach konsultacji publicznych, które trwały do dnia 8 września do dnia 13 października 2021 r. Projekt uchwały wraz z programem został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz [www.ekonomiaspoleczna.gov.pl](http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl) w celu zapoznania się z nim przez wszystkie zainteresowane podmioty, a także przesłany bezpośrednio do niżej wymienionych podmiotów:

* Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych,
* Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
* Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności,
* Polski Związek Głuchych,
* Polski Związek Niewidomych,
* Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
* Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta,
* Fundacja Centrum PPP,
* Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
* Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego,
* Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”,
* Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
* Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,
* Instytut Spraw Publicznych,
* Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,
* Instytut Pracy i Edukacji,
* Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu”,
* Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
* Caritas Polska,
* Fundacja Aktywizacja,
* Krajowa Rada Spółdzielcza,
* Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
* Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy,
* Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych,
* Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA – COOP”,
* Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Celem konsultacji było włączenie w proces decyzyjny jak największej liczby zainteresowanych.

Konsultacje publiczne oparto na zasadach:

• otwartości udziału;

• równości uczestnictwa;

• jawności przebiegu.

Uwagi do projektu zgłosiły:

* Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”,
* Regionalny Komitet ds. Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce,
* Dolnośląskie OWES,
* OWES Wałbrzych,
* Stowarzyszenie Adelfi,
* Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich prowadząca OWES Centrum KLUCZ,
* Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
* Zachodniopomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej,
* Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej,
* Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej,
* Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej w Toruniu,
* Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej,
* Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
* Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych,
* Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
* Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP,
* Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości,
* Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadząca Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
* Fundacja Instytut Pracy i Edukacji,
* Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość,
* Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (Mazowieckie Biuro Planowanie Regionalnego w Warszawie, Oddział w Płocku).

Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zamieszczono się w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego Raportu.

W trakcie konsultacji projekt aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej był również prezentowany i omawiany na szeregu spotkań poświęconych tematyce ekonomii społecznej, np.:

* 27 września 2021 roku na posiedzeniu Zespołu ds. realizacji zadań publicznych   
  i ekonomii społecznej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
* 29 września 2021 roku podczas spotkania Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zorganizowanego przez ROPS Kraków, poświęconego regionalnemu programowaniu ekonomii społecznej,
* 30 września 2021 roku podczas spotkania za pośrednictwem internetowego serwisu Facebook na grupie pn. Przedsiębiorstwo Społeczne.pl,
  + - * 1 października 2021 na webinarium zorganizowanym w ramach projektu pn. Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II współfinansowanego ze środków EFS   
        w ramach PO WER,
      * 21 września 2021 roku podczas spotkania w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych,
* 15 października 2021 i 20 stycznia 2022 na posiedzeniu Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
* W roku 2021 ramach projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II[[1]](#footnote-1) prowadzone były działania konsultacyjne, doradcze i szkoleniowe w zakresie transpozycji propozycji aktualizacji KPRES na poziom regionalny.

1. **Omówienie wyników przeprowadzonego opiniowania**

Projekt uchwały wraz z projektem KPRES został skierowany do zaopiniowania przez: Urząd Zamówień Publicznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Radę Zatrudnienia Socjalnego, Radę Rynku Pracy, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Radę do Spraw Polityki Senioralnej, Radę Dialogu Społecznego, Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Główny Urząd Statystyczny, organizacje pracodawców, związki zawodowe, Radę Pomocy Społecznej.

Opinię wyraziły następujące instytucje:

* Lubuski Urząd Marszałkowski,
* Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
* Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
* Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
* Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach,
* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,
* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie,
* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
* Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
* Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
* Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
* Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
* Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
* Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
* Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
* Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
* Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
* NSZZ Solidarność,
* Rada ds. Polityki Senioralnej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki.

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie opiniowania oraz stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawia **załącznik nr 2** do Raportu.

Projekt uchwały wraz z projektem KPRES został skierowany również do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uwagi do projektu KPRES zgłoszone zostały przez:

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

- Związek Powiatów Polskich.

Zestawienie uwag zgłoszonych przez stronę samorządową w ramach KWRiST oraz stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawia **załącznik nr 3** do Raportu.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 27 września 2021 r., na wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, upoważniła Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” wraz z projektem „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”.

Po zakończeniu prac związanych z analizą nadesłanych uwag oraz dostosowaniem tempa prac nad projektem aktualizacji KPRES do prac nad projektem ustawy o ekonomii społecznej, uzupełniony projekt został skierowany do prac Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej dnia 1 lutego 2022 roku. Do przesłanego projektu opinie wyrazili:

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Podczas posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 14 lutego br. przedstawiciele samorządów województw podnieśli kwestię związaną z określeniem w KPRES liczby nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, która powinna powstać   
w każdym województwie dzięki środkom z EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027,   
a także podziału środków w poszczególnych województwach w ramach EFS+   
z przeznaczeniem na ekonomię społeczną. Przedstawiciele samorządów wskazywali,   
że wskazana w aktualizacji KPRES alokacja dla obszaru ekonomii społecznej jest zbyt wysoka i w rezultacie trudno będzie w wystarczającym stopniu finansować realizację innych celów dot. włączenia społecznego.

Należy wskazać, że wyjściowa propozycja ujęta w skierowanej do konsultacji aktualizacji KPRES zakładała przeznaczenie na ekonomię społeczną 20% środków na włączenie społeczne przewidzianych w Programach Regionalnych. Po analizie uwag napływających w trakcie konsultacji, propozycja tej wartości została obniżona do 17,5%. W odpowiedzi przedstawiciele strony samorządowej wystąpili z prośbą o spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w celu omówienia spornych kwestii. Spotkanie zorganizowane na wniosek Związku Województw RP odbyło się dnia 18 lutego br. W jego trakcie, w celu dalszego zbliżenia stanowisk, strona rządowa przedstawiła kolejną propozycję zakładającą zmniejszenie do 15% środków przeznaczonych na ekonomię społeczną, co wiązało się ze zmniejszeniem liczby nowych miejsc pracy, które utworzone miały zostać dzięki środkom   
z EFS+ w przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawione rozwiązanie ponownie nie zyskało akceptacji strony samorządowej, o czym poinformowano podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dnia 25 lutego br. W związku z powyższym zorganizowane zostało kolejne spotkanie robocze, które odbyło się dnia 11 marca br. W wyniku wypracowanego kompromisu, wartości liczbowe wskaźnika dotyczącego nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych zostały zaproponowane przez same samorządy województw. Zrezygnowano również ze wskazywania metodologii obliczania ich liczby, a tym samym ze wskazywania alokacji środków przeznaczonych na zadania związane z ekonomią społeczną w ramach środków na włączenie społeczne przewidzianych w Programach Regionalnych.

Zestawienie ponownych uwag zgłoszonych przez stronę samorządową w ramach KWRiST oraz stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawia **załącznik nr 4** do Raportu.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas posiedzenia w dniu 14 marca br., zaopiniował pozytywnie uzupełniony o zaproponowane rozwiązania projekt aktualizacji KPRES. Wydana przez Zespół opinia jest opinią wiążącą.

Ponadto w czasie trwania procesu konsultacji do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynęło Stanowisko Konwentu Marszałków RP oraz Zarządu Związku Województw RP,   
a także pismo Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zgłaszające wątpliwości do omawianego projektu. W odpowiedzi wystosowane zostały odpowiedzi zawierające wyjaśnienia do zgłaszanych uwag (**zał. od 5 do 10**).

1. **Podsumowanie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych oraz procesu opiniowania**

W ramach zgłoszonych uwag, komentarzy i propozycji wyodrębniono łącznie 198 uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych oraz 112 uwag w procesie opiniowania, a także 89 uwag zgłoszonych w ramach procesu opiniowania przez przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Kompletne tabele zawierające treść wszystkich uwag oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie KPRES wraz z uzasadnieniem zamieszczono   
w załącznikach do niniejszego raportu.

Ze względu na wielowymiarowy charakter uwag, które zostały zgłoszone w trakcie procesu konsultacji, poniżej przedstawiono omówienie zagadnieniowe.

Należy wskazać, że jeden z wątków był dominujący i dotyczył oczekiwanej liczby nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, które powinny powstać w każdym województwie dzięki środkom z EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz kwoty przeznaczonej na wsparcie ekonomii społecznej z ogólnej puli środków przewidzianych na włączenie społeczne w ramach EFS+.

Pojawiały się także uwagi dotyczące osiągniecia założonego w KPRES rezultatu   
w zakresie zwiększenie członkostwa osób młodych poniżej 18 roku życia w podmiotach ekonomii społecznej. Projekt zakłada, że do 2030 r. odsetek osób poniżej 18 r. życia w ogólnej liczbie członków stowarzyszeń, podobnych organizacji społecznych, fundacji i społecznych podmiotów wyznaniowych wzrośnie o 5 punktów procentowych. Nowy wskaźnik został opracowany we współpracy z GUS. Wpływ na zwiększenie członkostwa osób młodych poniżej 18 roku życia w podmiotach ekonomii społecznej będą mieć wybrane interwencje zapisane w KPRES, np. wspieranie spółdzielczości w szkołach (spółdzielni uczniowskich), jak i w innych placówkach dedykowanych wspieraniu i wychowaniu młodzieży. Wzrostowi zainteresowania młodzieży członkostwem w podmiotach ekonomii społecznej mają służyć także praktyki, staże i wolontariaty w tych podmiotach. Istotnym czynnikiem będzie wiedza przekazywana przez nauczycieli, do których również będą kierowane działania KPRES.

Wiele uwag zgłaszanych w trakcie procesu konsultacji dotyczyło również kwestii związanych z zawartym w Działaniu II.2.3 katalogiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –   
do których adresowane będą działania wynikające z KPRES. Zgłaszane propozycje zostały uwzględnione w zakresie, w jakim pozwalało to na zachowanie spójności zapisów Programu   
z projektem ustawy o ekonomii społecznej. Podobnie odniesiono się do uwag dotyczących zasad tworzenia i zakresu działalności przedsiębiorstw społecznych.

1. **Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym**

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” nie wymagał przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

1. **Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa**

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” nie podlega przepisom ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248).

**W załączeniu**:

1. Zestawienie uwag do projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 r. Ekonomia Solidarności Społecznej zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych oraz stanowisko organu wnioskującego wobec tych uwag.
2. Zestawienie uwag do projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 r. Ekonomia Solidarności Społecznej zgłoszonych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy i urzędy marszałkowskie oraz stanowisko organu wnioskującego wobec tych uwag.
3. Zestawienie uwag do projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 r. Ekonomia Solidarności Społecznej zgłoszonych przez stronę samorządową   
   w ramach KWRiST oraz stanowisko organu wnioskującego wobec tych uwag.
4. Zestawienie ponownych uwag do projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 r. Ekonomia Solidarności Społecznej zgłoszonych przez stronę samorządową w ramach KWRiST oraz stanowisko organu wnioskującego wobec tych uwag.
5. Stanowisko nr 9/2021 z dnia 21 października 2021 roku Konwentu Marszałków Województw RP.
6. Pismo z dnia 21 stycznia 2021 roku stanowiące odpowiedź do Stanowiska Konwentu Marszałków RP.
7. Stanowisko Zarządu Związku Województw RP z dnia 18 marca 2022 roku.
8. Pismo z dnia 7 kwietnia 2022 roku stanowiące odpowiedź do Stanowiska Związku Województw RP.
9. Pismo z dnia 17 grudnia 2021 roku, znak: ES-001-11/21, Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
10. Pismo z dnia 20 stycznia 2022 roku, stanowiące odpowiedź do Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

1. Projekt: „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 2.9: Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. [↑](#footnote-ref-1)