**RM-V.0012.4.4.2022**

# Protokół nr 51/22

# z posiedzenia Komisji Transportu

# i Polityki Mieszkaniowej

# Rady Miasta Poznania

# w dniu 18 marca 2022 roku

Posiedzenie **Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej** **RMP**, któremu przewodniczył Pan **Wojciech Kręglewski - Przewodniczący KTiPM** odbyło się trybem zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków Komisji oraz zaproszeni goście.

## Załączniki do protokołu:

1. Zaproszenie - ***Załącznik nr 1***.
2. Lista obecności członków komisji wraz z wynikami głosowań - ***Załącznik nr 2.***
3. Lista obecności gości - ***Załącznik nr 3.***

## Porządek obrad:

1. Pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie spraw mieszkaniowych i transportu publicznego.
2. Wolne głosy i wnioski.

Pan **Wojciech Kręglewski - Przewodniczący KTiPM** przywitał obecnych gości, przedstawił porządek obrad i w obecności kworum rozpoczął procedowanie.

## Ad. 1. Pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie spraw mieszkaniowych i transportu publicznego.

Pan Wojciech Kręglewski - Przewodniczący KTiPM wyjaśnił, że dzisiejsze posiedzenie ma na celu przedstawienie informacji dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy, by radni byli jak najbardziej poinformowani w tych kwestiach.

Pan **Krzysztof Dostatni – Prezes MPK** opowiedział o działaniach spółki na rzecz Ukrainy. Powiedział, że aktualnie podejmowane są działania mające na celu przekazać 2 autobusy do Lwowa. Ponadto, na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej udostępniane są informacje, gdzie obywatele Ukrainy mogą szukać pomocy w mieście. Dodał, że pojawiły się także wśród uchodźców pierwsze osoby, które podejmą pracę w MPK.

Pan **Jan Gosiewski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego** powiedział, że wprowadzono możliwość otrzymania przez uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego, zaświadczenia o możliwości korzystania z darmowych przejazdów komunikacji miejskiej we wszystkich sferach.

Pani **Małgorzata Pilichowska-Woźniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego** poinformowała, że od 1 marca na terenie MTP został utworzony punkt konsultacyjny ZTM, w którym wydawane są zaświadczenia dla obywateli z Ukrainy szukających schronienia w Poznaniu. Na dzień 17 marca takich zaświadczeń wydano ponad 19 500. Osoby ubiegające się o zaświadczenie muszą posiadać dokument potwierdzający, że przekroczyły polską granicę po 24 lutego. W tej chwili punkt działa 24h pozostając w kontakcie z Wydziałem Budżetu i Kontrolingu oraz z Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

Pan **Wojciech Kręglewski – Przewodniczący KTiPM** zapytał czy wszystkie rzeczy związane z uzyskaniem zaświadczenia załatwia się w jednym miejscu.

Pani **Małgorzata Pilichowska-Woźniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego** odpowiedziała twierdząco, wskazując, że jest to punkt recepcyjny na MTP oraz Punkty Obsługi Klienta ZTM.

Pan **Jan Gosiewski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego** potwierdził, że zaświadczenia wydawane są również w Punktach Obsługi Klienta ZTM. Dwujęzyczna informacja o tym zamieszczona została na stronie ZTM, stronie Miasta, profilach społecznościowych. Dodał, że osoby uciekające z Ukrainy nie zawsze zgłaszają się do punktu recepcyjnego MTP, ponieważ np. zjawiają się w Poznaniu tylko na jedną dobę. Wobec takich osób podróżujących komunikacją miejską bez biletu podchodzi się ze szczególną wrażliwością.

Pani **Małgorzata Pilichowska-Woźniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego** dodała, że zaświadczenie od początku tłumaczone jest również na język ukraiński.

Pan **Wojciech Kręglewski – Przewodniczący KTiPM** zapytał co w sytuacji, gdy osoby uciekające z Ukrainy otrzymały tylko pieczątkę z Lwowa, nie posiadają natomiast pieczątki z przekroczenia polskiej granicy.

Zdaniem Pana **Jana Gosiewskiego – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego** sytuacje jednostkowe mogą być różne, mogą znaleźć się też osoby, które uciekając nie zabrały ze sobą dokumentów. W przypadku, o którym wspomniał Przewodniczący ważne jest udokumentowanie lub uprawdopodobnienie, że przekroczenie granicy miało miejsce po 24 lutego. Spełnienie tego warunku zapobiec ma temu, by pomoc nie była oferowana Ukraińcom, którzy na terenie Poznania znajdowali się dużo wcześniej.

Następnie **Przewodniczący KTiPM** poprosił Wiceprezydenta Wiśniewskiego o przedstawienie kwestii związanej z pomocą mieszkaniową dla uchodźców.

Pan **Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania** wyjaśnił, że w Poznaniu działa Zespół Zarządzania Kryzysowego pod jego kierownictwem. W skład zespołu wchodzą kluczowe wydziały i jednostki, które świadczą pomoc uchodźcom: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, MOPR, PCŚ, Biuro Spraw Lokalowych we współpracy z ZKZL. Jest to na poziomie miasta główny koordynator tematyki związanej z uchodźcami. Hierarchicznie pomocą na poziomie województwa dowodzi Wojewoda. Wiceprezydent zaznaczył, że przed Polską stoi wielkie wyzwanie związane z pomocą mieszkaniową dla uchodźców, ponieważ potrzebne będą pewne rozwiązania systemowe, które wypracować musi miasto. Pan Mariusz Wiśniewski powiedział, że nadal nie wiadomo ilu ostatecznie uchodźców w Poznaniu zostanie i ilu jeszcze się do miasta przedostanie. Jeżeli chodzi o sferę mieszkaniową koordynatorem działań jest Biuro Spraw Lokalowych we współpracy z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Kolejną kwestią poruszoną przez Wiceprezydenta Wiśniewskiego był obszar działań związany z rejestracją uchodźców, którą zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich we współpracy z pracownikami innych jednostek i wydziałów. Zaznaczył, że taką liczbę PESELi, jaką należy wydać, Urząd Miasta obsługiwał przez kilka lat.

Ponadto, przygotowywane są działania przewidziane ustawą w Poznańskim Centrum Świadczeń i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz wniosek o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, na której przedstawione zostaną rozwiązania Miasta w obszarze wsparcia dla uchodźców. Wiceprezydent podkreślił, że jest to temat wieloobszarowy. Z jednej strony należy mieć z tyłu głowy, że miasto musi normalnie funkcjonować i działać, z drugiej strony spotkało się z największym wyzwaniem po 1990 roku. Z szacunków wynika, że na ten moment w mieście znajduje się ok. 30 000 uchodźców. Przygotowywane są rzeczy związane z ofertami pracy, szkolenia we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi. Uruchomione zostało specjalne subkonto miejskie, na które mieszkańcy i firmy mogą wpłacać pieniądze.

Zdaniem Pana **Wojciecha Kręglewskiego – Przewodniczącego KTiPM** istnieje szereg kwestii związanych z ogarnięciem obecnego zjawiska migracji. Zapytał czy trwają prace nad rozwiązaniami systemowymi pozwalającymi skoordynować działania i pokazać faktyczny obraz sytuacji. Dodał, że większość działań odbywa się społecznym sumptem z pominięciem instytucji odpowiedzialnych za pomoc, które nie mają narzędzi, by to zjawisko ogarnąć. Zapytał czy w punkcie recepcyjnym na MTP należy rejestrować wszystkich uchodźców, którzy pojawią się w mieście, czy tylko tych, którzy potrzebują pomocy. Zdaniem Przewodniczącego ważną rzeczą jest informacja, którą powinno się posiadać w zakresie potrzeb uchodźców, by w sposób odpowiedni im pomóc (m. in. strona internetowa, na której zebrane zostałyby wszystkie informacje dotyczące pomocy). Następnie poprosił o informacje dotyczące przyznawania świadczeń w wysokości 40 zł dla mieszkańców pomagających uchodźcom.

Pan **Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania** wyjaśnił, że sprawą zajmie się Biuro Spraw Lokalowych we współpracy z ZKZL. Będzie to przejście z zarządzania kryzysowego do sytuacji systemowej, docelowej. Odbyły się spotkania z organizacjami pozarządowymi, gdzie zaczęły się tworzyć pierwsze zalążki stałego programu. Wyodrębniono 13 obszarów problemowych, które będą wyzwaniem na kolejne miesiące a nawet lata. Do tych działań miałyby zostać wciągnięte poznańskie firmy, aby ukierunkować i skoordynować tą współpracę.

Jeśli chodzi o kwestię punktu recepcyjnego na MTP, przyjęto założenie, że nie wszyscy przybywający uchodźcy będą się meldować w punktach recepcyjnych na granicy. Dlatego zarówno punkt na MTP, jak i inne w województwie przejęły funkcję punktów recepcyjnych, które są na granicy. Jeżeli są uchodźcy, którzy znaleźli dach nad głową u bliskich lub innych znajomych, nie muszą udawać się do punktu recepcyjnego. Punkt na MTP przeznaczony jest dla tych osób, które po przybyciu do Poznania nie mają co ze sobą zrobić, po czym kierowane są do punktów na terenie województwa. Ci z uchodźców, którzy będą chcieli zostać w Poznaniu (niezależnie od tego gdzie mieszkają) będą musieli się zarejestrować, żeby otrzymać PESEL. Jest to niezbędne, by móc korzystać ze świadczeń społecznych.

Zdaniem Pana Mariusza Wiśniewskiego kluczowy jest przepływ informacji, o którym wspomniał Przewodniczący KTiPM. Wiceprezydent powiedział, że są one publikowane na stronie internetowej, działa również infolinia Kontakt Poznań, która również udziela informacji w języku ukraińskim. W tym miejscu Pan Mariusz Wiśniewski oddał głos dyrektor Biura Spraw Lokalowych, by opowiedziała w jaki sposób przyznawany będzie zasiłek 40+.

Pani **Renata Murczak – Dyrektor Biura Spraw Lokalowych** wyjaśniła, że rozporządzenie wykonawcze, które dało możliwość rozpoczęcia działania w zakresie świadczenia 40+ zostało wydane później niż ustawa, bo 16 marca. Wniosek został zmieniony w stosunku do tego co zakładała pierwotna wersja (np. nie jest potrzebny podpis uchodźcy). Biuro Spraw Lokalowych zostało zobowiązane i upoważnione do opracowania procedury wsparcia poznaniaka goszczącego uchodźców z Ukrainy w taki sposób, że za każdy dzień pobytu z wyżywieniem jednej osoby otrzyma on 40 zł. Wnioski będzie można składać w formie papierowej lub elektronicznej przez ePUAP. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni. Właściwość wypłaty świadczenia będzie miejscowa, tzn. jeżeli jakiś poznaniak wynajmować będzie swoje mieszkanie na terenie Swarzędza, o takie świadczenie będzie musiał ubiegać się do gminy Swarzędz. Dodała, że Wydział Informatyki pracuje nad stworzeniem aplikacji na wewnętrzne potrzeby Poznania, która uniemożliwi tym samym osobom wielokrotnego płacenia za to samo. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 24 marca, jednak można będzie je składać dopiero po udzielonym wsparciu, świadczenia nie będą udzielane w formie zaliczkowej. Na zakończenie Pani Renata Murczak powiedziała, że ZKZL udostępni Biuru Spraw Lokalowych do dyspozycji swoje Punkty Obsługi Klienta, gdzie będzie można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia.

Pan **Wojciech Kręglewski – Przewodniczący KTiPM** poruszył kwestię zabezpieczenia systemu przed nadużyciami i weryfikacji wniosków, czy faktycznie świadczenie pobierane jest na rzecz uchodźcy.

Pani **Renata Murczak – Dyrektor Biura Spraw Lokalowych** powiedziała, że nie można niczego opracować, ponieważ ustawa i rozporządzenie szczegółowo informuje w jaki sposób BSL ma wykonywać to zadanie. Jedyna odpowiedzialność jaka pojawia się wobec osoby, która złożyła wniosek, to odpowiedzialność pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ustawa mówi, że jeżeli istnieje podejrzenie, że wniosek wypełniony jest niewiarygodnie, Biuro Spraw Lokalowych może odmówić wypłaty świadczenia lub zweryfikować dane zawarte we wniosku. Zdaniem dyrektor Murczak zapis ten jest wątpliwy, ponieważ skoro świadczenie wypłacane jest po udzielonej pomocy, trudno zweryfikować czy była udzielana pomoc. Istnieje więc ryzyko wyzyskania systemu, uzyskania świadczenia za działanie, którego nie podjęto się. Celem naczelnym, który przyświecał ustawodawcy jest szybka wypłata świadczeń, opiera się to więc na braku dokumentacji, jedynie na oświadczeniu.

Pan **Wojciech Kręglewski – Przewodniczący KTiPM** powiedział, że bardzo mocno w pomoc lokalową uchodźcom zaangażował się Caritas, dlatego do weryfikacji można wykorzystać bazę danych oferowanych przez mieszkańców lokali we współpracy z Caritasem.

Zdaniem Pani **Renaty Murczak – Dyrektor Biura Spraw Lokalowych** Caritas jest tylko małym wycinkiem pomocy, ponieważ kapitał ludzki jest bardzo rozproszony i często oddolnie ludzie sami zapraszali i ściągali uchodźców. Wyjaśniła, że udzielanie świadczenia 40+ jest tylko na wniosek, co oznacza, że tylko osoby, które chcą uzyskać rekompensatę za udzielone wsparcie składają wniosek celem jego pozyskania.

Pan **Wojciech Kręglewski – Przewodniczący KTiPM** zauważył, że część osób, która bezinteresownie pomaga uchodźcom chciałaby skorzystać z tego świadczenia, by zebrać te pieniądze i przekazać Ukraińcom jako mały kapitał początkowy na powrót do Ojczyzny.

Radna **Lidia Dudziak** zgodziła się z wcześniejszymi wątpliwościami wyrażonymi przez Przewodniczącego KTiPM. Jej zdaniem Caritas mógłby odciążyć częściowo Biuro Spraw Lokalowych i ZKZL. Następnie poruszyła kwestię pozyskiwania przez Ukraińców mieszkań komunalnych. Jej zdaniem jest to możliwe tylko wtedy, gdy będą spełnione obowiązujące dla poznaniaków kryteria, tj. kryterium dochodowe oraz punkty od Prezydenta, innych możliwości nie ma. Radna zapytała czy przyznając świadczenie 40+ będzie brane pod uwagę w jaki sposób uchodźcy zostali zakwaterowani. Jej zdaniem może dojść do sytuacji, gdy wiele osób zostanie zakwaterowanych w małym pomieszczeniu. Zapytała też, czy zorganizowany jest transport z Areny na Dworzec (i odwrotnie) dla tych osób, które przybywają do Areny na jedną noc.

Pani **Renata Murczak – Dyrektor Biura Spraw Lokalowych** odpowiedziała, że ustawodawca nie przypisuje żadnej ilości metrów kwadratowych ani warunków, które musi spełniać lokal, by przyjąć uchodźców, dlatego należy posługiwać się doświadczeniem życiowym i racjonalnym myśleniem. Problemem jest sam wniosek, który jest tak lakoniczny, że nie daje wiedzy na temat warunków. Zdementowała również pogłoski, jakoby były jakieś preferencje dla Ukraińców w zakresie przyznawania mieszkań komunalnych.

Pan **Jan Gosiewski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego** wyjaśnił, że ZTM zajmuje się organizowaniem transportu publicznego, a nie transportu dedykowanego, jednak po otrzymaniu sygnałów kwestię poruszoną przez radną Dudziak rozwiązano tak, że MPK we współpracy albo służbami Wojewody, albo Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w podobnym trybie jak ma to miejsce np. w przypadku pożarów, mógłby podstawiać autobusy na Dworzec i Arenę.

Radna **Halina Owsianna** zapytała czy w jakiś sposób będzie weryfikowane czy po świadczenia 40+ nie zgłaszają się osoby korzystające z zasiłków i pomocy MOPR, chcące zapewniać schronienie uchodźcom w celach zarobkowych. Następnie zapytała co w przypadku, gdy po kilku miesiącach uchodźcy nie będą chcieli wyprowadzić się z użyczonych im lokali, jak wygląda to od strony prawnej.

Zdaniem Pana **Wojciecha Kręglewskiego – Przewodniczącego KTiPM** mimo, że jest to bardziej „dmuchanie na zimne” należy brać takie sytuacje pod uwagę. Zauważył, że na spotkaniu nie ma już przedstawicieli jednostek, którzy mogliby odnieść się do pytania radnej.

Radny **Krzysztof Rosenkiewicz** przeprosił za spóźnienie, następnie zapytał czy osoby, które przyjmą pod swój dach uchodźców będą weryfikowane co do warunków, w które ich przyjmują.

Pan **Wojciech Kręglewski – Przewodniczący KTiPM** wyjaśnił, że ten temat był już omawiany. Powtórzył, że w ustawie nie ma takich narzędzi, w związku z czym pracownicy BSL w sytuacjach budzących wątpliwości będą weryfikować te wnioski. Następnie poprosił o zweryfikowanie kwestii związanej ze Strefą Płatnego Parkowania, którą nagłośniły media. Z przekazu wynika, że dwóch Ukraińców zostało ukaranych mandatami w SPP. Przewodniczący zapytał jak sytuacja wyglądała naprawdę i jaka była reakcja ZDM.

Pan **Piotr Libicki – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich** opowiedział o rozwiązaniach dla uchodźców zamieszkałych w Strefie Płatnego Parkowania. Udostępniony został im parking przy Biurze Strefy na ul. Pułaskiego, na którym mogą parkować po podpisaniu oświadczenia o zamieszkaniu w miejscu objętym SPP, przekroczeniu granicy po 24 lutego i otrzymaniu identyfikatora. Istnieje też pewien potencjał parkingów buforowych, które nie zostają jeszcze uruchomione. Następnie odniósł się do kwestii mandatów, które otrzymały osoby przybywające z Ukrainy po 24 lutego. Zdaniem Pana Piotra Libickiego ZDM wykazuje się wrażliwością w stosunku do takich osób, w związku z czym po okazaniu zaświadczenia o przekroczeniu granicy,j wezwanie do zapłaty zostaje anulowane, a osoba informowana jest o możliwości parkowania przy ul. Pułaskiego. Przyznał, że nie zna sprawy, o której opowiedział Przewodniczący KTiPM, jednak jeżeli spełniają warunki, o których była mowa, mandat został anulowany.

Radna **Lidia Dudziak** wyraziła zadowolenie z zaproponowanego rozwiązania dla uchodźców w związku z parkowaniem w SPP. Jej zdaniem rozwiązuje to zaistniały problem, a z drugiej strony nie komplikuje sytuacji mieszkańcom zamieszkałym w SPP. Opowiedziała o innym przypadku, gdzie uchodźcom przybywającym z Ukrainy jadącym do Niemiec, Straż Miejska założyła blokadę.

Radny **Filip Olszak** zapytał czy w sytuacji udzielenia mandatu do samochodu na ukraińskich rejestracjach wkładana jest również ulotka informacyjna w języku ukraińskim o możliwości anulowania mandatu oraz parkingu przy ul. Pułaskiego.

Pan **Piotr Libicki – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich** odpowiedział, że ulotka dotycząca parkingu jest przygotowywana w języku ukraińskim i w następnym tygodniu będzie wkładana do aut.

## Ad. 2. Wolne głosy i wnioski.

W tym miejscu Pan  **Wojciech Kręglewski**– **Przewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej** potwierdził obecność radnych na posiedzeniu Komisji. Wobec braku wolnych głosów i wniosków podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Transportu

i Polityki Mieszkaniowej

/-/

Wojciech Kręglewski

Sporządziła:

Małgorzata Obada, BRM

w dn. 28.03.2022 r.