**Ομιλία Ι. Βαρδακαστάνη**

Αγαπητέ κ. Szyszko,

Συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολωνικής οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών,

Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα, το οποίο θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής τους επόμενους μήνες, λίγο πριν από την παρουσίαση της νέας πρότασης για το μέλλον της πολιτικής συνοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κ. Szyszko, μαζί με ολόκληρη την πολωνική Προεδρία και τους συναδέλφους του υπουργείου, που φιλοξενείτε σήμερα εκπροσώπους της πολωνικής κοινωνίας των πολιτών και που ακούσατε προσεκτικά τις απόψεις τους. Είναι επίσης σημαντικό για εμάς στην Επιτροπή, ως το ευρωπαϊκό σπίτι της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, να ακούμε τους τοπικούς ομολόγους μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις για μια αποτελεσματική, αποδοτική πολιτική συνοχής που θα είναι πιο στοχευμένη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.

Η σημερινή συζήτηση έρχεται αμέσως μετά τη συζήτηση που είχαμε χθες στην υψηλού επιπέδου συνάντηση των Γενικών Διευθυντών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής, η οποία κατέδειξε σαφώς ότι χρειαζόμαστε μια πιο εστιασμένη, ευέλικτη και αποτελεσματική προσέγγιση του προϋπολογισμού της ΕΕ, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής, στρατηγικών δαπανών και μείωσης του διοικητικού φόρτου, και ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να βασιστεί ακόμη περισσότερο στις επιδόσεις, συνδυάζοντας αυτή την προσέγγιση με την εδαφική της διάσταση κατά τρόπο που να διατηρεί την περιφερειακή συμμετοχή και την ιδιοκτησία.

Από την αρχή αυτής της συζήτησης, η Επιτροπή μας υπερασπίστηκε τις βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής:

- εταιρική σχέση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργού συμβολής της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών),

- επιμερισμένη διαχείριση (ισόρροπη συμμετοχή μεταξύ των αρχών της ΕΕ, των εθνικών και των περιφερειακών αρχών, η οποία αντικατοπτρίζεται στον προγραμματισμό και την εφαρμογή),

- πολυεπίπεδη διακυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών, των πόλεων, των τοπικών αρχών και των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας),

- προσέγγιση με βάση τον τόπο (επιστροφή στην παραδοσιακή αρχή της πολιτικής συνοχής που βασίζεται στην επικουρικότητα και εφαρμογή μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω και εξατομικευμένων λύσεων που αφορούν συγκεκριμένα εδάφη),

- θεματική συγκέντρωση (διασύνδεση μέσω των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου),

- εδαφική στόχευση (επίσης με βάση την τυπολογία της περιφερειακής ταξινόμησης, δηλαδή λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες με απλή μετάβαση, περιφέρειες σε αναπτυξιακές παγίδες, συρρικνούμενες και ευάλωτες περιφέρειες, καθώς και συνοριακές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και νησιά),

- προσανατολισμός στα αποτελέσματα (χρηματοδοτική στήριξη υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν πραγματικά και ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και οφέλη)- και

- απλούστευση (των κανόνων, των διαδικασιών και των διοικητικών απαιτήσεων) καθώς και κοινωνικές προϋποθέσεις για τις χρηματοδοτούμενες επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Ιουλίου 2024, η Επιτροπή μας ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία, ψήφισμα με τίτλο «Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο! Για μια χωρίς αποκλεισμούς και συμμετοχική πολιτική συνοχής προς στήριξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής», στο οποίο τονίζουμε με αποφασιστικότητα ότι η θεμελιώδης αρχή της πολιτικής συνοχής, δηλαδή ότι «κανείς δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο», παραμένει ορθή και έγκυρη και ότι οι εταίροι της κοινωνίας των πολιτών είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου μέσω μιας σταθερής επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ.

Θα δώσω τώρα το λόγο στην κ. Ana Maria Dobre, από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO), η οποία θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής συνοχής.