# **Druk Nr 3439**

# **z 11.01.2024 r.**

# **STANOWISKO NR**

# **RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 11 stycznia 2024 r.**

# **w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Unii Europejskiej**

1 maja 2004 roku Polska wraz z 9. innymi państwami, stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W referendum poprzedzającym ten fakt, za integracją ze strukturami europejskimi, zagłosowało 77,5 procent obywatelek i obywateli. Dziś, jak wynika z najnowszych danych, poparcie dla członkostwa wynosi aż 85 procent.

**W bieżącym roku obchodzimy 20 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.**

Unia Europejska odgrywa kluczową rolę dla Polski w tym dla Warszawy, zapewniając stabilność polityczną, gospodarczy rozwój i wspólnotę wartości. Członkostwo umożliwia korzystanie z funduszy strukturalnych, promuje swobodny przepływ osób, towarów i usług, a także umacnia współpracę międzynarodową. Wspólna polityka UE stanowi fundament dla budowania solidarności i rozwoju w kontekście globalnym, a także lokalnym.

Apelujemy do Prezydenta [m.st](http://m.st/). Warszawy o podjęcie działań, które będą przypominały o tej ważnej rocznicy, a także o pośrednich i bezpośrednich korzyściach wynikających z niej dla warszawianek i warszawiaków, poprzez organizację obchodów rocznicowych oraz wydarzeń kulturalnych i społecznych.

**Uzasadnienie**

**do projektu stanowiska**

**RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Unii Europejskiej**

W maju 2024 roku będziemy obchodzić 20 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r., Polska, wraz z Węgrami, Słowacją, Słowenią, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej traktowały integrację europejską jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945-89 dwubiegunowego podziału Starego Kontynentu.

Unia Europejska odgrywa kluczową rolę dla Polski w tym dla Warszawy, zapewniając stabilność polityczną, gospodarczy rozwój i wspólnotę wartości. Członkostwo umożliwia korzystanie z funduszy strukturalnych, promuje swobodny przepływ osób, towarów i usług, a także umacnia współpracę międzynarodową. Wspólna polityka UE stanowi fundament dla budowania solidarności i rozwoju w kontekście globalnym i lokalnym.

Istotną korzyścią wynikającą z udziału w rynku europejskim są kwestie finansowe. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, od 1 maja 2004 r. do końca marca 2023 r. do Polski trafiło ponad 235 mld euro. W ramach Polityki Spójności otrzymaliśmy 153 mld euro. Ważnym elementem jest także wzrost liczby nowych miejsc pracy. Dzięki zapotrzebowaniu państw UE na polskie produkty i usługi liczba miejsc pracy do 2018 r. zwiększyła się o 1,26 mln.

Dwadzieścia lat Polski w UE to okazja do refleksji nad osiągnięciami, wspólnymi wartościami oraz tym co udało się osiągnąć dla [m.st](http://m.st/). Warszawy.

Od 2004 do 2021 roku Warszawa pozyskała ponad 18 miliardów złotych z budżetu UE na inwestycje i rozwój. Największym źródłem wsparcia stołecznych inwestycji jest unijny Fundusz Spójności, który finansuje w Warszawie zarówno projekty z zakresu mobilności miejskiej, jak i większość projektów związanych z ochroną środowiska. Łączna kwota dofinansowania warszawskich projektów z FS to aż 14,6 mld zł. Najpopularniejszą warszawską inwestycją wspieraną ze środków Funduszu Spójności jest budowa II linii metra i zakup nowoczesnego taboru (7,37 mld zł dofinansowania z trzech projektów). Oprócz tego dofinansowywane są projekty rozbudowy sieci tras tramwajowych, ekologiczne autobusy, kolej aglomeracyjna oraz drogi.

W ostatnich latach duża uwaga została skierowana na zagospodarowanie brzegów Wisły – dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zrealizowano efektowny projekt renowacji bulwarów wiślanych oraz przyciągający publiczność Multimedialny Park Fontann. Z kolei dla rozwoju stołecznego biznesu uruchomiono na Powiślu Centrum Przedsiębiorczości Smolna, a na Starej Pradze – Centrum Kreatywności Targowa. Przygotowany został także projekt bezpłatnych rozwiązań mobilnych, które ułatwią poruszanie się w przestrzeni publicznej, a także projekt dotyczący rozbudowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Łączna kwota dofinansowania projektów z EFRR to ponad 2,5 mld zł.

Trzecim z najważniejszych unijnych źródeł wsparcia rozwoju Warszawy jest Europejski Fundusz Społeczny. Duży nacisk został położony [m.in](http://m.in/). na aktywizację społeczno-zawodową niepełnosprawnych mieszkańców stolicy, wsparcie usług opiekuńczych, a także pomoc rodzinom. Łączna kwota dofinansowania projektów z EFS to ponad 700 mln zł.

To oczywiście nie wszystko. Miasto Stołeczne Warszawa cały czas jest wspierane przez UE dofinansowaniami, pochodzącymi z różnych źródeł m. in. dotacji zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, z których realizowane są projekty międzynarodowe.

Mówiąc o Unii Europejskiej nie sposób również nie wspomnieć o KPO. Dzięki odblokowaniu środków z KPO nasze miasto czekają kolejne inwestycje, w tym zakup tramwajów i niskoemisyjnych autobusów, budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej czy odnowa terenów zielonych.

Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty wnosimy o nazwanie roku 2024 Rokiem Unii Europejskiej.

Warszawa, 11.01.2024 r.

**Pani**

**Ewa Malinowska-Grupińska**

**Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy**

Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt 3 Statutu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14465, z późn. zm.), zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady m.st. Warszawy projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy **w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Unii Europejskiej**.

Jednocześnie, działając na podstawie § 29 ust. 3 statutu, jako przedstawicielkę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad ww. projektem, wskazujemy radną Annę Auksel-Sekutowicz i upoważniamy ją do wyznaczenia spośród wnioskodawców osoby do zastępowania i reprezentowania wnioskodawców.