**Uchwała nr 170**

**Rady Działalności Pożytku Publicznego**

**z dnia 9 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie** **projektu Krajowego Planu Odbudowy   
i Zwiększania Odporności**

Na podstawie § 10 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2052) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwala się stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

**§ 1**

Rada Działalności Pożytku Publicznego, zwana dalej: „Radą”, wnosi postulaty oraz uwagi do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej: „KPO”. Główne postulaty to:

1. przeznaczenie 1 % alokacji ze środków bezzwrotnych na rozwój i budowę odporności organizacji pozarządowych;
2. właściwa realizacja zasady partnerstwa na wszystkich etapach wdrażania programu; Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Komitecie Monitorującym KPO;
3. dostępność finansowa środków w KPO dla organizacji pozarządowych;
4. rozbudowanie komponentu A o elementy społeczno-obywatelskie lub stworzenie dodatkowego komponentu: “Rozwój oraz odporność społeczna i obywatelska” – centra aktywności społeczno-obywatelskiej wzmacniające odporność i spójność społeczną;
5. uwzględnienie zasad horyzontalnych, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w krajowym programie odbudowy;
6. dodanie reformy A5 wzmocnienie kobiet w pełnieniu ról zawodowych i społecznych w komponencie a (reforma: A5 wzmocnienie kobiet w pełnieniu ról zawodowych i społecznych; inwestycja: A5.1 rozwój siatki usług społecznych pozwalających na powrót na rynek pracy i utrzymanie się na nim);
7. efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia i usług społecznych. Wdrożenie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i społecznych;
8. dodanie celu szczegółowego: D5 Usługi społeczne z inwestycyjną D5.1. Mieszkalnictwo wspomagane;
9. wzmocnienie działań na rzecz Zielonej Transformacji w KPO.

**§ 2**

Wykaz uwag stanowią załączniki nr 1-3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Rada wnosi o przekazanie niniejszej uchwały:

1. Prezesowi Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej;
2. Ministrowi finansów, funduszy i polityki regionalnej;
3. Komisji Europejskiej oraz Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce;
4. Przewodniczącemu Podkomitetu ds. Realizacji Rozwoju Partnerstwa;
5. Polskim członkom Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (zwany dalej KPO) będzie nową mapą drogową Polski w kilku obszarach – inwestycyjnym, rozwojowym i przede wszystkim społecznym. Odbudowa kraju po kryzysie, wzmocnienie jego odporności wymaga przede wszystkim inwestycji w ludzi. Pandemia COVID-19 bardzo silnie dotknęła społeczeństwo w obszarze rynku pracy, edukacji, zdrowia, kultury, problemów społecznych oraz ubóstwa.

Bardzo wyraźnie osłabły więzi społeczne, nasiliły się problemy osobiste, a wcześniejsze problemy nabrały na sile. Społeczeństwo potrzebuje pomocy, by móc wyjść silniejsze z tego kryzysu. Dlatego KPO to nie jest zwykły dokument. To kluczowa strategia rozwoju społeczeństwa na lata. Porównywany do Planu Marshalla, ma tworzyć warunki rozwoju po silnym kryzysie, z którego możemy podźwignąć się tylko działając wspólnie jako obywatele, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, związki zawodowe, samorządy i rząd.

Planowanie wyłącznie pięknych i nowoczesnych idei inwestycyjnych traci sens, jeżeli nie będzie to marzeniem ludzi, którzy będą mogli i chcieli swoją pracą wypełnić te idee rzeczywistością. Krajowy Plan Odbudowy powinien być dla ludzi i uwzględniać działania z ludźmi. Nie można popełnić błędu jak w przypadku Brazylii, gdzie indywidualne potrzeby mieszkańców, ich prywatność i pragnienia zostały całkowicie wyparte przez nadrzędną wizję polityczno-architektoniczną. Krajowy Plan Odbudowy spełni swoją rolę wzmocnienia odporności gospodarczej i społecznej oraz budowy potencjału polskiej gospodarki na przyszłość tylko wówczas, jeżeli będzie tworzony przez ludzi i dla ludzi. KPO nie ma być pomnikiem, ale wielkim impulsem rozwoju społeczeństwa.

Jako Rada Działalności Pożytku Publicznego, w tym grupa podmiotów i osób zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, reprezentująca środowiska z obszarów socjalnych, ekologicznych, dbających o dostępność i włączenie, aktywizujących i wspierających lokalnie, regionalnie i krajowo, postulujemy wprowadzenie do KPO szeregu zmian, których wdrożenie pozwoli polskiemu społeczeństwo stanąć na nogi po ciosie, jakim dla wszystkich branż i sektorów jest pandemia.

Kompleksowe podejście jest szczególnie istotne dlatego, że przed pogrążoną w pandemii Europą unosi się widmo kolejnej katastrofy: tym razem klimatycznej.

Należy pamiętać, że KPO jest odpowiedzią na pandemię spowodowaną kryzysem zdrowotnym wynikającym z utraty bioróżnorodności, a w szerszym kontekście marginalizowania wpływu środowiska na zdrowie ludzi. Istotna część środków z Planu ma zostać przeznaczona na działania związane z transformacją energetyczną, dlatego kluczowym zagadnieniem w debacie nad zmianą sposobu produkowania energii czy neutralnością klimatyczną powinno być zdrowie publiczne. W samej Polsce koszty zdrowotne zmiany klimatu mogą wynieść nawet 119 mld zł w latach 2021-2030 (koszty hospitalizacji, koszty utraconych dni pracy, rent czy zasiłków w wyniku niezdolności do pracy). Zarówno zanieczyszczenie powietrza, jak i nasilająca się zmiana klimatu pozostają największymi wyzwaniami środowiskowymi dla zdrowia publicznego w naszym kraju, powodując dziesiątki tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie i narażając miliony ludzi na choroby przewlekłe, obniżenie jakości zdrowia czy produktywności.

KPO powstał, żeby Polska mogła sięgnąć po pieniądze ze specjalnego unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Plan ma być przełożeniem tych pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje. To duże pieniądze i zaplanowanie, jak je mądrze wydać, nie jest proste. Widać jednak, że wydatki na inwestycje zostały przez autorów projektu pieczołowicie zaplanowane, choć zbyt często nie są zgodne z unijnymi wytycznymi. To samo można powiedzieć o projektach konkretnych reform. Upominamy się zatem zarówno o zmianę całej filozofii Krajowego Planu Odbudowy, jak i zgłaszamy uwagi do partykularnych rozwiązań i reform w nim zaproponowanych. Zbuntowanym studentom na ulicach Warszawy i Paryża przyświecało kiedyś hasło: „Bądźcie realistami, żądajcie niemożliwego”. W tym paradoksalnym stwierdzeniu, na pozór niezwykle romantycznym – a może nawet naiwnym – tkwi mocny, racjonalny przekaz. Pozostanie przy celach bardzo ostrożnych nie ma wpływu mobilizującego. Ponadto cele zawarte w takich planach są często postrzegane jako punkty wyjścia do negocjacji, a nie uzasadnione naukowo rozwiązania konieczne dla nas i dla przyrody. W praktyce może okazać się, że nawet i te skromne założenia KPO zostaną rozwodnione. Dopiero postawienie sobie ambitnych wyzwań faktycznie mobilizuje do działania, ujawnia ścieżki realizacji, które wcześniej były niewidoczne lub wykluczone jako zbyt daleko idące, ustawia punkty podlegające negocjacji na odpowiednio wysokim poziomie. Nie jest to łatwe, ale właśnie takie odważne działania przechodzą do historii. Ten rząd ma szansę zapisać się w niej, krocząc w europejskiej awangardzie. Ma szansę zadziałać odważnie i słusznie, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń. Los nas wszystkich jest w Państwa rękach.