**Uchwała nr 48**

**Rady Działalności Pożytku Publicznego**

**z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie**

**założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020**

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. nr 147, poz. 1431) oraz art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwala się stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.

§ 1

Rada Działalności Pożytku Publicznego z dużą satysfakcją odnotowuje przygotowanie założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Nie ulega wątpliwości, iż niezbędne jest przyjęcie jasnej polityki publicznej kształtujące warunki dla godnego i zdrowego starzenia się.

Należy pamiętać, że Polska jest krajem w którym dyskryminacja ze względu na wiek, lub lekceważenie problemów seniorów jest istotną kwestią społeczną.

Główne wyzwania dla polityki senioralnej, wokół których wypracowano kierunki interwencji

* zwiększający się udział osób starszych w populacji i przygotowanie się na wiele społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska,
* wydłużenie okresu aktywności zawodowej,
* wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej,
* zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające na godzenie życia zawodowego z rodzinnym osób pracujących w wieku 50+ (konieczność sprawowania opieki nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi),

zdaniem Rady należy uznać, za wnikliwe i dobrze odzwierciedlające potrzeby polityki publicznej w tym zakresie.

§ 2

Rada Działalności Pożytku Publicznego z satysfakcją przyjmuje rolę organizacji obywatelskich w obszarach „aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych” oraz „relacje międzypokoleniowe”, sygnalizuje jednak szereg kwestii, wymagających przedyskutowania. Do najważniejszych należą:

1. Jakie jest miejsce długofalowej polityki w strukturze i hierarchii dokumentów programowych państwa. Istnieje obawa, że nie będzie on potraktowany dość priorytetowo. Jaką zatem rolę będzie pełnił ten dokument, w stosunku do innych dokumentów programowych w tym m.in. Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu?
2. Czy w związku z przygotowywaną polityką senioralną znajdzie ona swoje miejsce w zakresie źródeł finansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz środków krajowych?
3. Czy priorytet 3, założeń polityki senioralnej, w obszarze „uwarunkowania rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych”, dotyczący rozwoju usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych, wskazuje na źródła finansowania poza stworzeniem systemów wsparcia dla opiekunów nieformalnych? Problem finansowania usług opiekuńczych stanowi bowiem jedno z największych wyzwań finansowych i organizacyjnych nadchodzącej dekady. Raport OECD ze stycznia 2013 roku pt. „Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce” wskazuje na konieczność podjęcia rozwiązań strategicznych w tym zakresie.
4. Dlaczego w powyższym obszarze nie proponuje się m.in. zwiększenia roli organizacji obywatelskich i ekonomii społecznej jako najbardziej spełniających definicję usług społecznych interesu ogólnego (użyteczności publicznej) zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej z 25.04.2006 COM (2006)177, jak również planowanym ustawodawstwem, europejskim w zakresie zamówień publicznych, choć wskazuje się go, na zasadzie promowania w innym obszarze programu „srebrna gospodarka”.
5. Dlaczego w obszarze „aktywność zawodowa osób 50+” nie przewiduje się jakiejkolwiek roli dla organizacji obywatelskich i ekonomii społecznej?
6. Czy nie należałoby doprowadzić do wprowadzenia silnego komponentu senioralnego w realizowane obecnie formy współpracy władzy publicznej z organizacjami obywatelskimi, zamiast promować odrębne programy współpracy i rady senioralne w samorządach, co w istocie mogłoby doprowadzić do separacji organizacji seniorskich ze środowiska organizacji obywatelskich?

Rada formułuje te sugestie w trosce, aby przygotowywany projekt założeń miał jak większe znaczenie w realizowanych politykach publicznych, deklarując gotowość dalszego wsparcia w rozwoju polityki senioralnej jako istotnego komponentu polityki społecznej w Polsce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.