Uchwała Nr 3/2021

Rady do Spraw Repatriacji z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie: zobligowania Wojewodów do wnikliwszej kontroli warunków przyjmowania repatriantów przez Samorządy

Na podstawie art. 3f ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472) oraz §1 i §11 Regulaminu pracy Rady do Spraw Repatriacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1 Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu pracy Rady do Spraw Repatriacji (ze zm.), Rada do Spraw Repatriacji uchwala, co następuje:

1. .
2. Jako propozycję usprawnienia organizacji procesu repatriacji Rada zgłasza wniosek o uregulowanie kwestii zobowiązania Wojewodów do wnikliwszej kontroli warunków przyjmowania repatriantów przez Samorządy.
3. Proponuje się wprowadzić do ustawy o repatriacji zapis umożliwiający Wojewodom odmowę zawarcia porozumienia z gminą, która oferuje kandydatom na repatriantów lokale o zdecydowanie obniżonym standardzie.
4. .

Uzasadnienie stanowiska Rady do Spraw Repatriacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1. .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób głosujących - 5

Głosów:

ZA *\_5*

PRZECIW *\_ 0*

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ \_0.

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym.

Podpisano:

Aleksandra Ślusarek - Przewodnicząca Rady ds. Repatriacji

2/2

**UZASADNIENIE PROPOZYCJl RADY DO SPRAW REPATRIACJI W SPRAWIE ZOBLIGOWANIA**

**WOJEWODÓW DO WNIKLIWSZEJ KONTROLI WARUNKÓW PRZYJMOWANIA**

**REPATRIANTÓW PRZEZ SAMORZĄDY**

Analiza skuteczności procesu repatriacji ukazuje, iż nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji pozwoliła skutecznie usprawnić repatriację poprzez rozszerzenie ścieżek przybywania repatriantów do Polski. Niewątpliwie do najskuteczniejszych z nich należą: przybycie poprzez ośrodek adaptacyjny, na zaproszenie gminy, a także na zaproszenie najbliższej rodziny. Statystyki przedstawiają się następująco:

* liczba osób przybyłych za pośrednictwem ośrodka adaptacyjnego w poszczególnych latach: 2018 - 386, 2019 - 538, 2020 - 246;
* liczba osób przybyłych na zaproszenie gminy: 2019 - 201, 2020 -170;
* liczba osób przybyłych na zaproszenie najbliższej rodziny (wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa): 2019-53, 2020-70.

Pomimo, iż najchętniej wybieraną drogą repatriacji są ośrodki adaptacyjne, to zaproszenia wystosowywane przez gminy również znajdują swoich zwolenników.

Aby jednak repatriant skorzystał z takiego zaproszenia gmina musi podjąć uchwałę, w której zobowiązuje się do zapewnienia kandydatowi na repatrianta lokalu mieszkalnego oraz do zawarcia z nim, na czas nieokreślony, umowy najmu takiego lokalu. Na ten cel gmina może otrzymać od Wojewody dotację przeznaczoną na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny.

Zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o repatriacji, przy udzielaniu dotacji gminie uwzględnia się wielkość oferowanego przez nią lokalu, jego wyposażenie, stan techniczny, lokalizację oraz ewentualne koszty, jakie poniosła gmina w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego.

Niestety w ustawie nie przewidziano umożliwienia Wojewodzie odmowy udzielenia dotacji w przypadku, gdy warunki oferowane przez gminę nie zaspokajają podstawowych potrzeb mieszkaniowych, bądź wręcz urągają ludzkiej godności. Okazuje się jednak, że zdarzają się sytuacje, gdy gmina nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, pomimo uzyskania dofinansowania.

Do członków Rady ds. Repatriacji zgłaszane są przypadki, w których gminy zapraszające repatriantów na podstawie podjętych uchwał (zawierających zobowiązanie do zapewnienia warunków do osiedlenia się) nie zapewniają repatriantom podstawowych warunków bytowych. Bywa, że repatrianci skarżą się m.in. na brak ogrzewania, zły stan budynku, wady konstrukcyjne mieszkania/budynku, czy brak mebli. Często zostawieni są z tymi problemami sami sobie, nie mogąc liczyć na wsparcie władz lokalnych. Niekiedy zdarza się nawet, iż skarżą się na niegodziwe traktowanie ze strony władz gminnych, czy nawet zachęcanie do opuszczenia zaoferowanego im lokalu mieszkalnego.

Rada apeluje w takich sytuacjach o interwencję i pomoc ze strony instytucji i gremiów zajmujących się repatriacją, jednak spotyka się to niejednokrotnie z nikłym odzewem i brakiem wymiernej reakcji.

W związku z powyższym, w opinii Rady, wydaje się być zasadnym wprowadzenie przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji rozwiązań, które umożliwiłyby zobligowanie Wojewodów do dokładniejszej kontroli warunków bytowych zapewnianych repatriantom przez zapraszającą gminę, zarówno bezpośrednio przed ich przyjazdem, jak również po przyjeździe i zaadaptowaniu.

Ponadto, bardzo pomocnym byłoby, gdyby Wojewodowie mieli możliwość rozpatrywania skarg oraz wszczynania postępowania kontrolnego w sytuacjach powtarzających się, nierozwiązanych problemów.

W opinii Rady warto byłoby rozważyć precyzyjne określenie choćby minimalnego zakresu warunków bytowych, które musiałyby zostać przez gminę zapewnione, przy ubieganiu się o przedmiotową dotację.

Warto jest zauważyć złożoność sytuacji zapraszanej przez gminę rodziny, która w swoich staraniach do uzyskania pomocy staje się całkowicie zależna od organu zapraszającego, tj. gminy. Jawne wystąpienie ze skargą na środowisko i samorząd, które zaprosiło daną rodzinę i w której nadal będą żyć, to krok niezwykle ryzykowny. Wiele osób godzi się z trudną sytuacją i powstrzymuje przed skargami (pomimo ciężkich warunków) z obawy przed nieprzychylnością. Dlatego skargi, które docierają do Rady dotyczą zazwyczaj wyjątkowych, wręcz skrajnych sytuacji, gdy np. repatrianci mieszkają w niedogrzanych, zrujnowanych pomieszczeniach. Niestety bezsilność Rady nierzadko zmusza część rodzin do ostatecznych decyzji o opuszczeniu gminy, bądź nawet do powrotu do miejsca deportacji (np. gmina Byczyna).

Z uwagi na powyższe, apelujemy do Pana Pełnomocnika o wprowadzenie zasad umożliwiających Wojewodom wnikliwszą kontrolę oferowanych przez gminy warunków do osiedlenia się w Polsce oraz do zobligowania Wojewodów do dokonywania takich kontroli. W opinii Rady pozwoli to usprawnić organizację procesu repatriacji oraz zapobiegnie występującym niekiedy nadużyciom.