Projekt

**U C H W A Ł A**

z dnia …

**w sprawie polityki migracyjnej i ochrony wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej**

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża poparcie dla działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz kompleksowego uszczelnienia wschodniej granicy oraz wypracowania nowych rozwiązań w zakresie polityki migracyjnej, które zapewniają bezpieczeństwo państwa i jego obywateli,
a także odpowiadają na wyzwania wynikające z presji migracyjnej wykorzystywanej jako narzędzie destabilizacji przez reżimy Rosji i Białorusi.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, że w październiku 2023 roku w Radzie Unii Europejskiej zakończyły się negocjacje nad Paktem o migracji i azylu, a Rada przyjęła wówczas ostatni mandat do rozmów z Parlamentem Europejskim. Prace nad Paktem toczyły się w okresie,
gdy funkcję Prezesa Rady Ministrów pełnili Beata Szydło i Mateusz Morawiecki. W tym czasie
nie zostały podjęte wystarczające działania na rzecz zabezpieczenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie uwzględnienia wyjątkowej sytuacji naszego państwa
jako granicznego członka Unii Europejskiej, poddawanego presji migracyjnej inspirowanej
z zewnątrz. Zaniedbanie tych kwestii przyczyniło się wówczas do przyjęcia rozwiązań niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności Polski.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z uznaniem dostrzega konsekwentne działania podejmowane przez obecny Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu przywrócenia skutecznej kontroli
nad wschodnią granicą oraz budowy wspólnego stanowiska państw członkowskich Unii Europejskiej wobec zagrożeń hybrydowych. Działania te przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego oraz do budowy solidarności europejskiej w oparciu o rzeczywiste wyzwania.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża sprzeciw wobec obecnego brzmienia Paktu o migracji i azylu jako nieuwzględniającego realiów państw granicznych oraz ryzyk wynikających z presji migracyjnej inspirowanej politycznie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o podjęcie działań
na rzecz zmiany obecnych rozwiązań oraz o uwzględnienie interesów państw szczególnie narażonych na tego rodzaju zagrożenia – państw takich jak Polska. Państwa te powinny otrzymać rzeczywiste, systemowe wsparcie ze strony Unii Europejskiej – finansowei polityczne – proporcjonalne do skali wyzwań, z jakimi się mierzą.