# Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznegow Województwie Małopolskim w dniu 13 kwietnia 2023 roku

Czterdzieste trzecie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS)
w Województwie Małopolskim odbyło się **13 kwietnia 2023 roku, o godz. 13.00**
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Basztowej 22 w Krakowie, w sali 122.

Posiedzenie prowadził Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim.

W posiedzeniu udział wzięło 21 Członków Rady: Witold Kozłowski, Ryszard Pagacz, Małgorzata Małuch, Roman Ciepiela, Jacek Kowalczyk, Jerzy Smoła, Adam Lach, Krzysztof Chudzik, Zbigniew Karczewski, Józef Kawula, Grażyna Gaj, Tomasz Surówka, Grzegorz Gubała, Janusz Wesołowski, Janusz Kowalski, Tadeusz Szewczyk, Jan Kurdziel, Izabela Ciemięga, Tomasz Ziaja, Piotr Litwiński oraz Michał Akszak-Okińczyc.

Spotkanie przebiegło zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

## Otwarcie spotkania.

Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący WRDS
w WM przywitał zgromadzonych Członków Rady oraz gości i przeszedł do porządku obrad.

## Stan przygotowania Stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim w sprawie podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zmian ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 830 z późn. zm.).

Pani Danuta Kądziołka, Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność, Przewodnicząca Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia WRDS
w WM na wstępie wytłumaczyła dlaczego w dniu dzisiejszym nie ma gotowego projektu stanowiska – Zespół opracowuje projekt bardzo wnikliwie i rzetelnie, każda ze stron prezentuje swoje stanowisko, co wymaga czasu i będzie ono obejmowało wspólne kwestie. Zwróciła również uwagę, że ustawa weszła w życie w 2017 roku, a od tego czasu była już czterokrotnie nowelizowana, ponieważ jej zapisy są dostosowywane do aktualnej sytuacji budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – kiedy pojawiają się kolejne środki można stopniowo realizować cel, który powinno się tą ustawą osiągnąć. Podkreśliła, iż
w świetle ostatniej inicjatywy podejmowanej przez Związek Pielęgniarek i Położnych może wydawać się mylnie, że prace Zespołu są ukierunkowane na ocenę projektu nowelizacji tej ustawy z jakim Związek wystąpił. Jednakże po wstępnej dyskusji na pierwszym spotkaniu Zespołu dotyczącym owej tematyki, ustalono, że każdy z Członków Zespołu zgłosi walory oraz wady ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
a następnie wnioski co należałoby zmienić. Przy przyjętej metodologii pracy Zespołu zostało zebranych 60 różnych tez – 11 zalet ustawy, 32 wady i 17 wniosków - i na chwilę obecną 21 tez jest już przyjętych jednomyślnie, 6 odrzuconych, ponieważ spotykamy się ze sprzeciwem co najmniej jednego z parterów dialogu społecznego, a 33 pozostały do dalszej pracy. W opinii Pani Danuty Kądziołki prace Zespołu nie są opieszałe, gdyż Zespół obradował już dwukrotnie kilka godzin i ponadto konsultował się drogą elektroniczną, a jutro odbędzie się już trzecie posiedzenie Zespołu dotyczące tej tematyki. Zwróciła również uwagę, jak wygląda dynamika wynagrodzeń w służbie zdrowia, w czasie działania ustawy – z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że między marcem 2016, a wrześniem 2022 roku, przeciętne, łączne, miesięczne wynagrodzenie wzrosło: u lekarzy specjalistów z 4700 – na 9400 zł brutto, u pielęgniarek najwyższej kategorii i kwalifikacji z 4200 na 11 000 zł brutto,
u pielęgniarek średniej grupy z 4035 na 8200 zł brutto, u pozostałych pielęgniarek z 3600 – 7700 zł brutto, u techników medycznych z 2600 na 6100, a u sanitariuszy i salowych z 2250 na 4700 zł brutto. Nie jest to jedynie wzrost nominalny, który mógłby być tłumaczony inflacją, ponieważ odpowiednio wzrosło w służbie zdrowia odniesienie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – u lekarzy specjalistów z 2,15 na 2,64,
u pielęgniarek najwyższej kategorii i kwalifikacji z 1,07 na 1,73, u pielęgniarek średniej grupy z 1,03 na 1,30, u pozostałych pielęgniarek 0,94 na 1,21, u techników medycznych 0,66 na 0,96, a u sanitariuszy, salowych z 0,58 na 0,75. Zdaniem Pani Danuty Kądziołki ustawa gwarantuje coroczny wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia, co jest zapisem bardzo cennym, gdyż przez dziesiątki lat w tej materii nie było takich wzrostów. Na koniec Pani Danuta Kądziołka zapytała Panią Grażynę Gaj czy uważa, że Zespół powinien zająć się projektem inicjatywy obywatelskiej.

Pani Grażyna Gaj, Wiceprzewodnicząca WRDS w WM, Forum Związków Zawodowych powiedziała, że nie zgadza się z przedstawionymi danymi odnośnie wynagrodzeń, a analiza Ministerstwa jest błędna, oczywiście wynagrodzenia wzrosły, ale nie aż tak znacząco. Odniosła się również do pracy Zespołu nad projektem stanowiska – dotychczasowe spotkania dały impuls analizie sytuacji w służbie zdrowia i będzie ono przygotowane bardzo rzetelnie, a sama inicjatywa obywatelska zdaniem Pani Grażyny Gaj nie powinna być przedmiotem prac Zespołu, chociaż samo Forum Związków Zawodowych ją popiera.

Pani Danuta Kądziołka oznajmiła, że przekazane dane liczbowe pochodziły od Ministerstwa Zdrowia i były opracowane wspólnie z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i nie podawała najniższych wynagrodzeń zasadniczych, ani przeciętnych zasadniczych, a dynamikę wzrostu wynagrodzeń łącznych brutto.

Pan Michał Akszak – Okińczyc, Wiceprzewodniczący WRDS w WM, Związek Pracodawców Lewiatan poprosił o wypracowanie projektu stanowiska na jutrzejszym posiedzeniu Zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS w WM, tak aby postulaty mogły być przedmiotem obrad na czerwcowym posiedzeniu plenarnym.

Pani Grażyna Gaj powiedziała, że Zespół bardzo intensywnie pracuje nad projektem stanowiska – analiza jest bardzo dogłębna i Członkowie Zespołu chcą wypracować bardzo dobry jakościowo i szczegółowy dokument.

Pan Michał Akszak – Okińczyc podziękował za przedstawienie przebiegu prac Zespołu ds. ochrony zdrowia i przeszedł do kolejnego punktu w programie, czyli informacji dotyczącej uchwały antysmogowej, która zgodnie z głosowaniem Prezydium ma uwzględniać dane za rok 2022.

**Sytuacja bieżąca w zakresie uchwały antysmogowej.**

Pan Piotr Łyczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na wstępie przedstawił uchwały antysmogowe obowiązujące w Małopolsce: Uchwała antysmogowa dla Krakowa, Uchwała antysmogowa dla Małopolski oraz Uchwały antysmogowe dla Skawiny, Krzeszowic, Niepołomic, Czarnego Dunajca, miasta Oświęcim, miasta Nowy Targ (centrum miasta), Rabki-Zdrój (strefa uzdrowiskowa A i B). Oznajmił również, że podstawowym aktem prawnym wspierającym uchwałę antysmogową jest Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – jest to dokument, który wynika zarówno z przepisów krajowych i unijnych i wyznacza strategie poprawy jakości powietrza, na terenie tych stref gdzie mamy do czynienia z przekraczaniem wartości dopuszczalnych. Działania, które mają pozwolić na poprawę to: utworzenie Punktów Obsługi programu Czyste Powietrze oraz stanowiska ekodoradcy we wszystkich gminach, przygotowanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania w gminach, prowadzenie kontroli spalania odpadów i wymagań uchwał antysmogowych, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii czy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza. Pan Piotr Łyczko wspomniał również o dużym przyroście odnawialnych źródeł energii - w latach 2018–2022 w Małopolsce powstało ponad 209,5 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,5 GW. Dodał, iż istotnym wsparciem dla uchwały antysmogowej jest projekt zintegrowany LIFE w zakresie ochrony powietrza,
w ramach tego projektu w 62 gminach ekodoradcy udzielili pomocy i doradztwa, zorganizowali liczne warsztaty i spotkania, a także w 8100 budynków przeprowadzono badania termowizyjne. Głównym programem, który wspiera realizacje uchwały antysmogowej w Małopolsce jest jednak Program Czyste Powietrze, jest to program rządowy, który posiada jednolite zasady w całej Polsce. W 2021 roku złożono 19 973,
a w 2022 17 722 wniosków do Programu Czyste Powietrze, jeśli chodzi natomiast
o strukturę źródeł ciepła w złożonych wnioskach w 2021 roku przeważały kotły gazowe, natomiast w 2022 roku widać znaczny wzrost zainteresowania instalacjami pomp ciepła,
a także kotłów na biomasę. Program Czyste powietrze uległ zmianie od 3 stycznia 2023 roku – zostały znacznie podwyższone progi dochodowe oraz wysokość dotacji, a także wprowadzono możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizacje domu. Pan Piotr Łyczko powiedział ponadto, że jeżeli chodzi o liczbę kotłów, które są wymieniane
w Małopolsce, to na postawie danych, które uzyskujemy z gmin mamy informację, iż od przyjęcia uchwały antysmogowej dla Małopolski, w latach 2017 - 2022 wymienionych zostało 82,7 tys. nieefektywnych kotłów na paliwa stałe. Na koniec prezentacji Pan Piotr Łyczko przedstawił dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jednakże zaznaczył dane nie są w pełni wiarygodne ze względu na występujące błędnie składane deklaracje oraz dublowanie informacji. Następnie Pan Piotr Łyczko podziękował za uwagę i wyraził chęć odpowiedzi na wszystkie pojawiające się w związku
z prezentacją pytania.

Pan Michał Akszak – Okińczyc podziękował za profesjonalne przedstawienie prezentacji,
a następnie poprosił o przejście do kolejnego punktu programu.

**Fundusze europejskie dla Małopolski 2021-2027, FST – możliwości finansowania w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu.**

Pani Magdalena Łasak-Strutyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na wstępie oznajmiła, iż główne założenia programu są zawarte w perspektywie 2021-2027 – nowym elementem jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), jest to fundusz, który ma służyć transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej i łagodzeniu jej skutków. Przedstawiła również dodatkowe warunki uwzględnione w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM) 2021-2027 m.in. środki na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych czy na działania z zakresu włączenia społecznego, a także na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz powiązaniami miasto-wieś. Następnie krótko opisała zarys szerokich konsultacji społecznych projektu FEM 2021-2027 - prace nad kształtem regionalnego programu na lata 2021-2027 trwały już od 2019 r. (Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”). Kolejno Pani Magdalena Łasak-Strutyńska wskazała kluczowe informacje na temat programu FEM 2021-2027: procedury wyboru operacji mogą być konkurencyjne lub niekonkurencyjne, zaplanowano wsparcie bezzwrotne (dotacje) oraz zwrotne lub częściowo zwrotne, poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% na poziomie każdego priorytetu, a wydatki kwalifikują się do wsparcia w okresie od
1 stycznia 2021 – do 31 grudnia 2029. W dalszej kolejności omówiła trzy zasady horyzontalne, które muszą być przestrzegane na każdym etapie realizacji programu
tj.: zasada niedyskryminacji, zasada zrównoważonego rozwoju i zasada „nie czyń poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz zasada partnerstwa. Program FEM 2021-2027 zawiera 11 priorytetów, które zostały szczegółowo opisane przez Panią Dyrektor Magdalenę Łasak – Strutyńską m.in jakie obszary wspierają oraz jakie będą ograniczenia
i warunki skorzystania z wsparcia. Zaznaczyła, że w perspektywie finansowej 2021-2027 duży nacisk kładzie się na rozwój terytorialny rozumiany jako wychodzenie naprzeciw lokalnym potrzebom i budowę lokalnych potencjałów. FEM przewiduje wykorzystanie instrumentów terytorialnych t.j.: zintegrowane inwestycje terytorialne – ZIT, inne instrumenty terytorialne – IIT, rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS, również instrumenty terytorialne zostały bardziej szczegółowo zaprezentowane przez Panią Magdalenę Łasak – Strutyńską. Zwróciła uwagę, że wszystkie instrumenty terytorialne łączy to, iż do wdrażania projektów w ramach tych instrumentów muszą być przygotowane strategie terytorialne. Powiedziała również, że w tej chwili są przygotowywane poszczególne karty Szczegółowego Opisu Priorytetów (SZOP), a uruchomienie pierwszych naborów/konkursów w ramach programu FEM zaplanowano na maj br. Na rok 2023, Instytucja Zarządzająca FEM 2021-2027 zaplanowała kilkadziesiąt naborów, na kwotę około 600 mln EUR. Na zakończenie podziękowała za uwagę i wysłanie prezentacji.

Pani Izabela Ciemięga, Wiceprzewodnicząca WRDS w WM, Federacja Przedsiębiorców Polskich poprosiła o przesłanie prezentacji, które były i będą przedstawiane na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym.

Pan Marszałek Witold Kozłowski poprosił o przejście do ostatniego punktu programu.

**Informacja dotycząca sytuacji obywateli Ukrainy w Polsce – aktualny stan.**

Pan Ryszard Pagacz, I Wicewojewoda Małopolski, Członek WRDS w WM wprowadził
w temat i oznajmił, że z informacji jakie wpływają do Wojewody od służb granicznych wynika, iż ilość przekroczeń przez granicę przez osoby ewakuowane z Ukrainy, jest obecnie na stabilnym poziomie, a także nie było sytuacji wzmożonej migracji w miesiącach zimowych. W związku z tym będą stopniowo wygaszane formy pomocy z tym związane oraz punkty wydawania paczek żywnościowych i punkt recepcyjny na krakowskim Dworcu Głównym.

Pani Paulina Dziób, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia Uchodźców z Ukrainy na początku swojej wypowiedzi powiedziała, że działania Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) od pierwszego dnia wybuchu wojny na Ukrainie, skierowane były na wieloaspektową pomoc dla obywateli Ukrainy – począwszy od zapewnienia podstawowych potrzeb takich jak zakwaterowanie czy wyżywienie, po realizacje systemowej pomocy socjalnej. Dodała również, że została uruchomiona specjalna infolinia Wojewody Małopolskiego, która od początku wybuchu wojny odebrała 14 tys. połączeń, udzielając różnorakich informacji dotyczących uzyskania numeru PESEL, a Wojewoda Małopolski zawarł 33 umowy z 20 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę ponad 8 mln złotych. Jeśli chodzi o nadawanie numerów PESEL od 13 maja 2022 roku do 11 kwietnia br. w Województwie Małopolskim nadano ich 150 tys. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pani Paulina Dziób oznajmiła, iż według stanu na 7 kwietnia br. , łączna kwota uruchomionych środków w Województwie Małopolskim na całość działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wynosi ponad 183 mln złotych.

Pan Jacek Kowalczyk, Członek WRDS w WM, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zaprezentował kilka informacji obrazujących jak wygląda sytuacja dotycząca Uchodźców z Ukrainy. Powiedział, iż suma środków z budżetu państwa i Funduszu Pomocy przekazana w Małopolsce do 21.03.2023 r. na pomoc uchodźcom z Ukrainy to: 796 013 040,31 zł. Małopolska na tle innych województw plasuje się na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych wniosków o nadanie numeru PESEL i statusu UKR. Przedstawił również z jakich świadczeń można korzystać - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla osób, które przyjmują obywateli Ukrainy, świadczenia rodzinne czy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Zobrazował także sytuację obywateli Ukrainy na rynku pracy – blisko 11 tys. rejestracji uchodźców Ukraińskich jako osoby bezrobotne, z czego blisko 90 procent stanowiły kobiety, wysoka jest również liczba wyrejestrowań – 7743. Na dzień 03.04.2023 r. w rejestrach małopolskich powiatowych urzędów pracy pozostawało 3 121 osób. Ustawa zapewnia obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, możliwość podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. W okresie od 24.02.2022 r. do 03.04.2023 r. liczba zgłoszeń powierzenia pracy obywatelom Ukrainy to blisko 60 tys. Zdaniem Pana Jacka Kowalczyka z perspektywy długofalowej integracji problemem może być charakter prac - blisko połowa to pracownicy wykonujący prace proste. Nawiązał również do wcześniej poruszanego wątku organizacji miejsc dla uchodźców
w ramach tzw. zakwaterowania systemowego - obejmuje ono 936 obiektów we wszystkich powiatach i liczy ponad 23 468 miejsc. Następnie oznajmił, że gminy mają za zadanie organizowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla uchodźców ukraińskich. Kolejną bardzo istotną formą pomocy jest pomoc małoletnim bez opieki w formie opiekuna tymczasowego. Jeśli chodzi o piecze zastępczą jest to niewielka skala - w 2022 roku tylko 64 dzieci przybyłych z terenu Ukrainy po 24 lutego 2022 r. zostało umieszczonych postanowieniem polskiego sądu w pieczy zastępczej. Na zakończenie opowiedział
o projektach realizowanych przez Wojewodę Małopolskiego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Projekt obejmuje kompleksową, efektywną i szybką realizację zadań z zakresu integracji obywateli państw trzecich (OPT) ze szczególnym ukierunkowaniem na obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 r., celem zaspokojenia ich potrzeb i wsparcia i jest realizowany w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. Obecnie uruchomiono 5 punktów Informacyjno-Doradczych w Krakowie, Tarnowie i w Nowym Sączu. Zakres doradztwa tych punktów obejmuje obszar kwestii formalizowania pobytu, funkcjonowania w sferze świadczeń, pracy czy opieki zdrowotnej. Następnie podziękował za uwagę.

Pan Marszałek Witold Kozłowski podziękował wszystkim zgromadzonym za udział i zaprosił na kolejne posiedzenie plenarne, które zostało zaplanowane na 6 czerwca br.

Opracowanie: Magdalena Muszyńska, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego