**1. DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Działanie/wydarzenie** |
| **1988** | * Początek integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi, Polska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z EWG. |
| **1989** | * Polska otworzyła swe Przedstawicielstwo przy Wspólnotach Europejskich, którego pierwszym szefem w randze ambasadora został Jan Kułakowski. * Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej. |
| **1990** | * Polska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. * W Warszawie utworzono Przedstawicielstwo Komisji Wspólnot Europejskich w Polsce. |
| **1991** | * Rada Ministrów RP powołała Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, którym został Jacek Saryusz - Wolski. * W Brukseli podpisano Układ Europejski, czyli umowę o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, którego cele obejmowały   - ustanowienie odpowiednich tam dla dialogu politycznego, który umożliwi rozwój bliskich stosunków politycznych między stronami;  - popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych między stronami w celu sprzyjania dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i dobrobytowi w Polsce;  - stworzenie podstawy dla pomocy finansowej i technicznej Wspólnoty dla Polski;  - stworzenie właściwych ram dla stopniowej integracji Polski ze Wspólnotą;  - popieranie współpracy w dziedzinie kultury. |
| **1992** | * Weszła w życie umowa przejściowa dotycząca wcześniejszego obowiązywania niektórych postanowień Układu Europejskiego. * Sejm upoważnił Prezydenta RP do ratyfikacji Układu Europejskiego. |
| **1993** | * Prezydent Lech Wałęsa ratyfikował Układ Europejski. * Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze określono polityczne i ekonomiczne warunki przystąpienia krajów Europy Środkowej i Wschodniej do UE, tzw. Kryteria kopenhaskie. Obejmowały one:   - osiągnięcie przez państwo kandydujące stabilności instytucji gwarantujących demokrację i praworządność;  - respektowanie praw człowieka oraz poszanowanie i ochronę praw mniejszości narodowych;  - istnienie sprawnej gospodarki rynkowej, jak również zdolność przeciwstawiania się presji konkurencji oraz siłom rynkowym działającym wewnątrz Unii;  - zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z członkostwa, szczególnie zaś z realizacji celów Unii Politycznej, Gospodarczej i Walutowej. |
| **1994** | * Wszedł w życie Układ Europejski. * 4 kwietnia Polska złożyła w Atenach oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. * Rada Europejska przyjęła w Essen postanowienia dotyczące strategii przyjmowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej. |
| **1995** | * Rada Europejska na szczycie w Cannes przyjęła opracowaną przez Komisję Europejską tzw. Białą Księgę w sprawie integracji stowarzyszonych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. Dokument ten określał priorytety i kolejność działań w dostosowaniu prawa polskiego do regulacji obowiązujących w poszczególnych sektorach rynku wewnętrznego UE. |
| **1996** | * Na mocy ustawy sejmowej powołano do życia Komitet Integracji Europejskiej, któremu przewodniczył ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz. Komitet ten wraz ze swoim zapleczem administracyjnym stał się głównym organem koordynującym przygotowania Polski do członkostwa w UE. Do jego zadań należało przede wszystkim:   - koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie, koordynowanie działań kształtujących te procesy, zwłaszcza w sferze gospodarczej i społecznej;  - inicjowanie i koordynowanie prac dostosowawczych w zakresie instytucji prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;  - współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji indywidualnego programu wymagań integracyjnych;  - koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pochodzących z pomocy zagranicznej;  - wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, stosownie do kompetencji określonych w odrębnych przepisach oraz wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.  - podejmowanie działań mających na celu przygotowanie informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych oraz ocena przebiegu procesów dostosowawczych.  - współdziałanie z organizacjami samorządowymi, zmierzające do udziału tych organizacji w różnych strukturach instytucjonalnych Unii Europejskiej. |
| **1997** | * Rada Ministrów przyjęła Narodową Strategię Integracji, dokument systematyzujący dotychczasowe przedsięwzięcia integracyjne i określający zadania dostosowawcze w okresie bezpośrednio poprzedzającym członkostwo. Założono w nim także, że negocjacje członkowskie rozpoczną się na początku 1998 r. i mogą zakończyć się przed rokiem 2000, a końcowym etapem będzie ratyfikacja Traktatu akcesyjnego przez Polskę, państwa członkowskie Unii i Parlament Europejski. * Komisja Europejska ogłosiła w AGENDZIE 2000 pozytywną opinię na temat polskiego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. * Na grudniowym szczycie w Luksemburgu Rada Europejska zaprosiła do negocjacji akcesyjnych Polskę oraz Czechy, Węgry, Estonię i Cypr. |
| **1998** | * Powołano Pełnomocnika Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo, którym został Jan Kułakowski oraz kierowany przez niego zespół negocjacyjny. * 31 marca Rada Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z 6 państwami zaproszonymi i ustanowiła Program Partnerstwa dla Członkostwa. * Rząd Polski przyjął Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE, który wyznaczał kierunek kolejnych działań dostosowawczych i określał harmonogram ich realizacji w latach 1998 - 2002. |
| **1999** | * Do końca roku Polska złożyła w Brukseli stanowiska negocjacyjne we wszystkich obszarach. |
| **2000** | * Do końca roku Polska zakończyła rozmowy w 25 spośród 30 obszarów negocjacyjnych. W 9 przypadkach uzgodniono okresy przejściowe. Pozostałe 5 obszarów rozpatrywano w latach 2001 - 2002. |
| **2001** | * Liderzy największych partii politycznych w Polsce podpisali Pakt na rzecz integracji, zobowiązujący liczące się siły polityczne do współdziałania ponad podziałami, w celu wynegocjowania korzystnego traktatu akcesyjnego i uzyskania dla niego społecznego poparcia w referendum. * W Strasburgu Komisja Europejska przedstawiła dokument Strategia Rozszerzenia Unii Europejskiej. Pojawił się w nim kalendarz rozszerzenia Unii z datą docelową dla Polski wyznaczoną na 2004 r. * Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej, szefem UKIE i sekretarzem stanu w MSZ odpowiedzialnym za całość spraw związanych z integracją europejską została Danuta Hubner. |
| **2002** | * Na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze zakończyły się negocjacje akcesyjne z 10 państwami kandydującymi. Polska w tych negocjacjach na najpoważniejsze problemy natrafiła w obszarach: rolnictwo, finanse i budżet. |
| **2003** | * W życie wszedł Traktat nicejski z 2001 r., który przygotował instytucje UE do rozszerzenia o 10 państw. * 16 kwietnia w Atenach przedstawiciele 10 państw kandydatów podpisali Traktat akcesyjny. W imieniu Polski podpisy złożyli premier Leszek Miller i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, w obecności Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. * 7 - 8 czerwca odbyło się w Polsce referendum akcesyjne. Frekwencja wyniosła 58,85% uprawnionych. Za przystąpieniem do UE opowiedziało się 77,45% głosujących, a przeciwko było 22,55%. * 1 lipca Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski ratyfikował Traktat akcesyjny. |
| **2004** | * 1 maja Traktat akcesyjny wszedł w życie, co oznaczało, że Polska wraz z 9 innymi państwami stała się członkiem Unii Europejskiej. |

**2. FUNDUSZE STRUKTURALNE UE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa funduszu** | **Charakterystyka** |
| ***Fundusz Spójności*** | Wspiera on państwa członkowskie słabsze gospodarczo (te, w których Dochód narodowy Brutto na jednego mieszkańca jest niższy od 90% średniej unijnej) poprzez nakłady na rozbudowę sieci transportowych oraz ochronę środowiska. |
| ***Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)*** | Fundusz, którego celem jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej na terenie UE poprzez zlikwidowanie nierówności pomiędzy regionami. Odbywa się to za pomocą konwergencji, konkurencyjności i zatrudnienia w regionach, europejskiej współpracy terytorialnej. |
| ***Europejski Fundusz Społeczny***  ***(EFS)*** | Jego głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w UE. |
| ***Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IAP)*** | Przeznaczony on był dla państw kandydujących lub potencjalnych kandydatów do wstąpienia do UE. Wspierał on współpracę transgraniczną z państwami członkowskimi. |
| ***Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)*** | Utworzony został, by UE mogła szybko i konstruktywnie reagować na klęski żywiołowe: powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, burze, susze itp., zarówno na swoim terenie, jak i na terenie krajów starających się o przyjęcie w jej struktury. Pieniądze są przeznaczane m.in. na odbudowę infrastruktury, wzmocnienie działalności zakładów energetycznych, wodociągów, kanalizacji, telekomunikacji, transportu, służby zdrowia i szkolnictwa, oczyszczanie obszarów dotkniętych katastrofą. |

**3. WSPÓLNY RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ**

Europejski wspólny rynek to przestrzeń bez granic wewnętrznych, gdzie ludzie, towary, usługi i pieniądze przemieszczają się swobodnie, niczym w obrębie jednego państwa. Decyzje odnoszące się do wspólnego rynku podejmuje Rada Unii.

Wspólny rynek funkcjonuje w UE od 1 stycznia 1993 r., kiedy to:

* Zostały zniesione urzędy celne na granicach wewnętrznych Wspólnoty;
* Wprowadzono swobodę ruchu towarów przemysłowych, rolnych i spożywczych;
* Towary objęto tymi samymi normami i wskazaniami certyfikacyjnymi.

***Swobodny przepływ usług -*** zasada ta oznacza z jednej strony prawo do zakupywania usług zagranicznych, z drugiej prawo do sprzedawania usług za granicą własnego państwa.

***Swobodny przepływ osób -*** zasada ta oznacza prawo obywateli państw członkowskich do swobodnego przemieszczania się, osiedlania się, do pracy i korzystania z takich samych uprawnień socjalnych bez względu na przynależność państwową. .

Traktat z Maastricht, ustanawiając obywatelstwo UE, zapewnił obywatelom UE:

* Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na obszarze każdego państwa członkowskiego;
* Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie zamieszkania, a nie obywatelstwa;
* Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego;
* Prawo skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;
* Prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej;
* Prawo nieskrępowanego dostępu do dokumentów Unii Europejskiej.