

[Wprowadzenie 2](#_Toc84941893)

[Operacje pomocy humanitarnej wsparte w 2020 r. 2](#_Toc84941894)

[Przegląd najważniejszych wspartych operacji pomocowych 3](#_Toc84941895)

[Priorytety horyzontalne 12](#_Toc84941896)

[Podsumowanie ocen przeprowadzonych w 2020 r. 14](#_Toc84941897)

[Budżet na 2020 r. 16](#_Toc84941898)

[Dodatkowe informacje i źródła 17](#_Toc84941899)

[Partnerzy wykonawczy DG ECHO (2020) 17](#_Toc84941900)

**Wprowadzenie**

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono najważniejsze działania i osiągnięcia UE w obszarze pomocy humanitarnej w 2020 r. sfinansowane za pośrednictwem Komisji Europejskiej (Komisja).

Sprawozdanie przygotowano zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r.[[1]](#footnote-1).

**Operacje pomocy humanitarnej wsparte w 2020 r.**

W 2020 r. potrzeby humanitarne wzrastały w wyniku złożonych kryzysów, klęsk żywiołowych i kryzysów zdrowotnych, w szczególności pandemii COVID-19. Komisja, za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO), była nadal wiodącym darczyńcą pomocy humanitarnej, przydzielając 2,1 mld EUR do ponad 80 krajów, aby wspierać miliony osób znajdujących się w potrzebie. Silne skutki pandemii COVID-19 pogorszyły bardzo trudną sytuację ludności narażonej na zagrożenia. Działania humanitarne UE w reakcji na potrzeby wynikające z pandemii miały wartość 450 mln EUR, a Komisja uruchomiła również Unijny humanitarny most powietrzny jako działanie ad hoc, zapewniając pomoc – dzięki 67 zrealizowanym lotom – 20 krajom na całym świecie.

Wraz z Afryką, która otrzymała istotną część pomocy, znaczna część unijnej pomocy humanitarnej nadal była przeznaczona na potrzeby ludności odczuwającej skutki kryzysu w Syrii i w krajach sąsiadujących, w tym poprzez składnik humanitarny unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji.

UE nadal skupiała się również na wspieraniu ludności nadal objętej „zapomnianymi kryzysami”, m.in. w Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie, Pakistanie, Kolumbii, Wenezueli, na Haiti i na Filipinach.

Ponadto UE wdrożyła szereg polityk horyzontalnych, takich jak edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych, gotowość na wypadek klęsk żywiołowych, pomoc pieniężna, zaangażowanie sektora innowacji i sektora prywatnego, wiek i płeć, a także wsparcie usług transportu humanitarnego.

Poza operacjami finansowania Komisja odegrała wiodącą rolę w propagowaniu pomocy humanitarnej opartej na określonych zasadach oraz orędowaniu na rzecz zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym. Czyniła to w drodze aktywnego rzecznictwa dotyczącego określonych kryzysów humanitarnych, ale również na arenie międzynarodowej, przewodnicząc grupie wsparcia darczyńców[[2]](#footnote-2) Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) oraz inicjatywie ds. dobrej praktyki udzielania pomocy humanitarnej[[3]](#footnote-3) (ze Szwajcarią), a także poprzez swoje zaangażowanie w humanitarną koordynację cywilno-wojskową.

Aby rozwiązać problem coraz większych luk w finansowaniu pomocy humanitarnej, Komisja propagowała wypełnianie zobowiązań podjętych w ramach tzw. wielkiego układu (Grand Bargain)[[4]](#footnote-4) dotyczących w szczególności wspólnej wielosektorowej oceny potrzeb.

Przegląd najważniejszych wspartych operacji pomocowych

**Afryka Subsaharyjska**

**Etiopia**

Około 2 mln osób zostało wysiedlonych z powodu przemocy na tle etnicznymi zagrożeń klimatycznych, a klęski żywiołowe przyczyniły się do braku bezpieczeństwa żywnościowego.

W wyniku konfliktu w północnej części Tigraju około 4,5 mln osób stanęło w obliczu braku bezpieczeństwa żywnościowego, a dodatkowe 2 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych. Pomimo działań w zakresie rzecznictwa Tigraj został odcięty od pomocy zewnętrznej. UE przeznaczyła 24,8 mln EUR na kryzys w Tigraju i jego skutki uboczne.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***63 mln EUR****.*

**Kenia**

Kenia przyjęła ponad 500 000 uchodźców całkowicie zależnych od pomocy. „Potrójne zagrożenie” (pandemia COVID-19, plaga szarańczy i powodzie) sprawiło, że około 2,3 mln osób stanęło w obliczu braku bezpieczeństwa żywnościowego.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***18,45 mln EUR****.*

**Somalia**

Powodzie dotknęły Somalię w czasie długiej pory deszczowej oraz w czasie pory suchej. Konsekwencje suszy w poprzednich latach, skutki pandemii COVID-19, plaga szarańczy i konflikt spowodowały, że potrzeby humanitarne pozostały wysokie.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***50,9 mln EUR****.*

**Sudan Południowy**

Społeczności dotkliwie odczuły nasilenie konfliktu i przemocy na poziomie regionalnym, klęski żywiołowe (plaga szarańczy i drugi z rzędu rok powodzi) oraz pandemię COVID-19. Ponadto od 2013 r. wysiedlono blisko 4 mln osób. Nasilenie przemocy na poziomie regionalnym oraz powodzie stały się przyczyną nowych wysiedleń i zwiększenia braku bezpieczeństwa żywnościowego.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***59 mln EUR****.*

**Sudan**

9,3 mln osób potrzebowało pomocy z powodu kryzysu gospodarczego, przedłużających się konfliktów, klęsk żywiołowych (plaga szarańczy i silne powodzie), skutków pandemii COVID-19 oraz nowego kryzysu uchodźczego spowodowanego konfliktem w Tigraju. W rezultacie w Sudanie znalazło się 1,8 mln osób wewnętrznie przesiedlonych oraz 1,1 mln uchodźców, a ostatnia ocena według zintegrowanej klasyfikacji faz bezpieczeństwa żywnościowego (Integrated Food Security Phase Classification) wykazała zwiększony brak bezpieczeństwa żywnościowego.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***67,6 mln EUR****.*

**Uganda**

Uganda przyjęła największą liczbę uchodźców (ponad 1,4 mln) w Afryce, głównie z Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga. Napływ uchodźców spowodował wyczerpanie zdolności przyjmowania ośrodków recepcyjnych i przejściowych. Główne potrzeby są związane ze wsparciem żywnościowym, wodą, urządzeniami sanitarnymi oraz innymi podstawowymi usługami. Uganda jest również podatna na klęski żywiołowe i epidemie.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***34,45 mln EUR****.*

**Burundi**

Z powodu ekstremalnych zdarzeń pogodowych, pandemii COVID-19 oraz obaw związanych z ochroną 1,74 mln osób w Burundi i ponad 310 000 uchodźców w krajach sąsiadujących potrzebowało pomocy humanitarnej.

UE przyjęła podejście regionalne, przekazując pomoc na koordynację, zapewnienie gotowości na wypadek klęsk żywiołowych oraz ograniczenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, w tym na walkę z epidemiami.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***8,5 mln EUR****.*

**Demokratyczna Republika Konga (DR Konga)**

Kryzysy humanitarne w tym państwie naraziły 21,8 mln osób na poważny brak bezpieczeństwa żywnościowego. W wyniku rozprzestrzeniającego się konfliktu ponad 5 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, a do krajów sąsiadujących przybyło 900 000 uchodźców. Malaria, klęski żywiołowe, epidemie i pandemia COVID-19 spowodowały ogromne straty w ludziach.

UE przekazała ponad 40 mln EUR na działania ratujące życie ludzi, ponad 7 mln EUR na humanitarne przewozy lotnicze (transport lotniczy ECHO), a także wspierała reagowanie kryzysowe na powodzie.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***47 mln EUR****.*

**Republika Środkowoafrykańska**

W związku z pogłębiającym się kryzysem regionalnym, który dotknął ponad 1,6 mln osób, unijne środki finansowe zostały wykorzystane na wsparcie żywnościowe i pomoc w zakresie źródeł utrzymania, rolnictwo, ochronę ludności cywilnej i podstawowych usług w Republice Środkowoafrykańskiej. Udzielono również wsparcia na rzecz wzmocnienia koordynacji, bezpieczeństwa i logistyki.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***22,7 mln EUR****.*

**Sahel**

UE zaspokoiła doraźne potrzeby humanitarne w Burkina Faso, Mauretanii, Mali, Czadzie, Nigrze, Nigerii i Kamerunie, przekazując pomoc ponad 7,5 mln osób.

UE zapewniła mechanizmy szybkiego reagowania, ochronę, przewozy lotnicze umożliwiające dotarcie do trudno dostępnych obszarów (transport lotniczy ECHO), humanitarną koordynację cywilno-wojskową oraz zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach dotkniętych konfliktem. Zapewniła również leczenie w odpowiedzi na kryzys żywnościowy i żywieniowy. Komisja wdrożyła ponadto powiązanie między aspektami humanitarnymi a rozwojowymi i pokojowymi[[5]](#footnote-5), aby zwiększać odporność ludności dotkniętej skutkami kryzysu, ograniczyć potrzeby humanitarne i wyeliminować główne źródła braku bezpieczeństwa żywnościowego i ostrego niedożywienia.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***190 mln EUR****.*

**Basen jeziora Czad**

Trwający od dekady kryzys dotyka ponad 10 mln osób w tym regionie. Unijne środki finansowe zapewniły pomoc, ochronę i wsparcie ludności dotkniętej konfliktem w regionie, a także wsparcie w leczeniu ostrego niedożywienia.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***72 mln EUR****.*

**Region Afryki Południowej i Oceanu Indyjskiego**

Ze względu na wzrost ekstremalnych zdarzeń pogodowych priorytetami w tym regionie były: reagowanie kryzysowe na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych oraz gotowość na wypadek klęsk żywiołowych. Ponad 16 mln osób zagrażał również brak bezpieczeństwa żywnościowego. Pandemia COVID-19 i jej skutki miały poważny wpływ na źródła utrzymania, a finansowanie unijne przyczyniło się do zwiększenia gotowości i reagowania. UE udzieliła pomocy humanitarnej również w odpowiedzi na kryzys związany z przemocą zbrojną i przesiedleniami wewnętrznymi w prowincji Cabo Delgado w Mozambiku.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***64,9 mln EUR****.*

**Afryka Północna**

**Libia**

Po zakończeniu konfliktu zbrojnego 316 000 osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, a 1,3 mln potrzebowało pomocy. Kryzys spotęgowała pandemia COVID-19, naruszanie międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ograniczony dostęp do pomocy humanitarnej.

UE przeznaczyła pomoc na wsparcie dla wysiedleńców, uchodźców, migrantów, osób powracających i społeczności przyjmujących, a także na pomoc w zakresie koordynacji i wsparcia logistycznego, w tym loty Humanitarian Air Service ONZ (UNHAS).

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***9 mln EUR****.*

**Egipt**

Blisko 260 000 zarejestrowanych uchodźców i osób ubiegających się o azyl, z czego 38 % stanowią dzieci, pozostawiono własnemu losowi w Egipcie.

Pomoc UE koncentrowała się na ochronie humanitarnej, środkach pieniężnych na zaspokojenie podstawowych potrzeba oraz na edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***5 mln EUR****.*

**Kryzys dotyczący Saharyjczyków**

Dziesiątki tysięcy uchodźców zachodniosaharyjskich pozostawiono własnemu losowi w trwającym od czterdziestu lat zapomnianym konflikcie. Żyją w pięciu obozach z niewielkim dostępem do źródeł zewnętrznych, przez co pomoc humanitarna jest im niezbędna do przetrwania.

Pomoc UE obejmowała żywność, bezpieczną wodę pitną i podstawowe leki, edukację w sytuacjach nadzwyczajnych oraz gotowość na pandemię COVID-19.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***9 mln EUR****.*

**Ameryka Centralna i Południowa oraz Karaiby**

**Wenezuela**

W wyniku zapaści społeczno-gospodarczej w Wenezueli 14 mln osób potrzebowało pomocy. Sytuację pogorszyły następnie pandemia COVID-19, przemoc, polaryzacja polityczna, niepewność prawa, niedobory paliwa i masowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Liczba wenezuelskich migrantów i uchodźców sięgnęła 5,5 mln.

Oprócz pomocy UE kontynuowała swoje starania od strony dyplomatycznej. W odpowiedzi na kryzys migracyjny i uchodźczy w Wenezueli w maju 2020 r. UE wraz z Hiszpanią była współgospodarzem wirtualnej konferencji darczyńców[[6]](#footnote-6).

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***67,7 mln EUR****.*

**Kolumbia**

Pomoc humanitarna pomogła Kolumbii poradzić sobie z przyjęciem 1,7 mln wenezuelskich uchodźców, z trwającym konfliktem wewnętrznym i pandemią COVID-19. Ponadto ponad 590 000 osób zostało bezpośrednio dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Pomoc UE objęła takie obszary, jak ochrona humanitarna, opieka zdrowotna, woda i urządzenia sanitarne, edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych i gotowość na wypadek klęsk żywiołowych.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***5,85 mln EUR****.*

**Ameryka Centralna**

El Niño, huragany Eta i Iota oraz pandemia COVID-19 naraziły 5,5 mln osób na brak bezpieczeństwa żywnościowego. Sytuację pogorszyły przemoc zorganizowana, przestępczość i kryzys migracyjny. Pomoc UE obejmowała kwotę 2,85 mln EUR uruchomioną w ramach reagowania kryzysowego na huragany Eta i Iota.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***17,15 mln EUR****.*

**Karaiby**

Kryzys związany z COVID-19 spowodował wzrost ubóstwa i sprawił, że migranci i osoby ubiegające się o azyl stały się bardziej podatne na zagrożenia. Sezon huraganów miał negatywny wpływ na źródła utrzymania i infrastrukturę. W regionie tym około 10 mln osób było narażonych na brak bezpieczeństwa żywnościowego.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***3,76 mln EUR***.

**Haiti**

Pandemia COVID-19, przemoc i przestępczość pogłębiły kryzys społeczno-polityczny. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła również na źródła utrzymania oraz brak bezpieczeństwa żywnościowego, w związku z czym pomocy potrzebowało ponad 4 mln osób.

Pomoc UE dotyczyła kryzysu żywnościowego, pandemii COVID-19 i gotowości na wypadek klęsk żywiołowych.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***21 mln EUR****.*

**Azja Południowa i Pacyfik**

**Afganistan, Pakistan i Iran**

W Afganistanie mieszkało 3,4 mln osób wewnętrznie przesiedlonych, a w Iranie i Pakistanie – 6,5 mln afgańskich uchodźców. W Iranie presja wynikająca z sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone skutkowała ograniczeniem dostępu do podstawowych usług, natomiast w Pakistanie doszło do wzmożenia kryzysu żywnościowy w związku z pandemią COVID-19. Wszystkie trzy kraje ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych.

UE przeznaczyła pomoc humanitarną w kwocie 69 mln EUR dla Afganistanu, w tym na reagowanie kryzysowe i opiekę pourazową. Dla Iranu i Pakistanu UE przeznaczyła 61 mln EUR na pomoc dla afgańskich uchodźców i osób narażonych.

W listopadzie 2020 r. podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej Afganistanu[[7]](#footnote-7) Komisja współorganizowała dodatkowe wydarzenie pt. „Pomoc humanitarna, międzynarodowe prawo humanitarne i ochrona ludności cywilnej”[[8]](#footnote-8).

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***130 mln EUR****.*

**Mjanma/Birma i Bangladesz**

W Koks Badźar w Bangladeszu przebywa około 900 000 bezpaństwowych uchodźców w pełni uzależnionych od pomocy humanitarnej, bez prawa do swobodnego przemieszczania się i możliwości zarabiania na życie.

UE współorganizowała konferencję darczyńców wspierających ludność Rohingja[[9]](#footnote-9) w październiku 2020 r. i udzieliła pomocy w celu zapewnienia podstawowych usług i zmniejszenia ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. UE wspierała ludność narażoną również na innych obszarach Mjanma/Birma dotkniętych konfliktem, a także uchodźców w Tajlandii, Indonezji i Malezji.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***60,9 mln EUR****.*

**Filipiny**

Ze względu na długotrwałe konflikty wewnętrzne na wyspie Mindanao pomocy humanitarnej potrzebowało około 300 000 osób (wśród których znajdowali się uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone). Ponadto Filipiny należą do grupy krajów najbardziej na świecie podatnych na klęski żywiołowe.

Najbardziej narażonym osobom, które ucierpiały na skutek konfliktu wewnętrznego na wyspie Mindanao i klęsk żywiołowych, udzielono pomocy nadzwyczajnej. Pomoc UE dotyczyła obszarów, takich jak tymczasowe schronienia, woda, urządzenia sanitarne i higiena, zdrowie, żywność i artykuły niespożywcze oraz edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***5,6 mln EUR****.*

**Bliski Wschód i sąsiedztwo**

**Syria**

Ponad 11 mln ludzi w Syrii potrzebowało pomocy humanitarnej. Pomoc UE była przeznaczona dla osób narażonych i polegała na zapewnieniu żywności, leków, wody i schronienia, a także na poprawie warunków życia – w tym w zakresie zdrowia, ochrony i edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych oraz w ramach pomocy pieniężnej.

Komisja zorganizowała i współprowadziła konferencję „Wspieranie przyszłości Syrii i regionu[[10]](#footnote-10)” i uczestniczyła w spotkaniu grupy zadaniowej ds. pomocy humanitarnej[[11]](#footnote-11) w ramach Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii, które odbyło się w Genewie.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***197 mln EUR****.*

**Liban i Jordania**

UE udzieliła pomocy syryjskim uchodźcom i miejscowej narażonej ludności w Libanie i Jordanii. W odpowiedzi na niszczycielskie wybuchy w porcie w Bejrucie w sierpniu 2020 r. zapewniono natychmiastową pomoc w kwocie 30 mln EUR.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***96 mln EUR****.*

**Palestyna[[12]](#footnote-12)**

Pomocy UE udzielono narażonej ludności cywilnej w Strefie Gazy odczuwającej skutki konfliktu w pogarszających się warunkach społeczno-gospodarczych, a także społecznościom zagrożonym przymusowym wysiedleniem, które nie miały dostępu do podstawowych usług na Zachodnim Brzegu.

Komisja w dalszym ciągu nawoływała do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego w Strefie Gazy, Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***22,7 mln EUR****.*

**Irak**

Pandemia COVID-19 pogłębiła kryzys polityczny, kryzys bezpieczeństwa i kryzys społeczno-gospodarczy, w wyniku czego pomocy humanitarnej pilnie potrzebowało niemal 1,8 mln osób. W wyniku prowadzonej kampanii rządowej w celu zamykania i łączenia obozów dla osób wewnętrznie przesiedlonych doszło do znaczącego wtórnego przymusowego wysiedlenia do nieformalnych lokalizacji.

Pomoc UE udzielono w formie pomocy pieniężnej i wsparcia w zakresie wody, higieny i zdrowia, ochrony i pomocy prawnej dla osób wewnętrznie przesiedlonych, a także w formie reagowania kryzysowego w związku z pandemią COVID-19.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***35 mln EUR****.*

**Jemen**

Największy kryzys humanitarny na świecie uległ dalszemu pogłębieniu w wyniku eskalacji konfliktu i przedłużającego się obowiązywania blokady gospodarczej. Sytuację pogorszyły klęski żywiołowe i pandemia COVID-19. W rezultacie 24,3 mln ludzi potrzebowało pomocy, a wśród tych osób 14 mln pilnie potrzebowało pomocy.

Jemen zmaga się z jednym z największych na świecie kryzysów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego – 45 % populacji kraju odczuwa poważny brak bezpieczeństwa żywnościowego, a w tym 16 500 osób znajduje się w sytuacji głodu. Ponadto wewnętrznie przesiedlono ponad 4 mln osób.

Pomoc UE obejmowała potrzeby osób, które odczuwają bezpośrednie skutki konfliktu, a także cierpią z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego, niedożywienia i kryzysu zdrowotnego. Komisja odegrała czynną rolę w środowisku darczyńców, jeżeli chodzi o mobilizację międzynarodowej pomocy humanitarnej dla Jemenu i nawoływanie do zwiększenia dostępu do finansowania i pomocy humanitarnej.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***119 mln EUR****.*

**Turcja**

W 2020 r. w Turcji przebywało 4 mln uchodźców, w tym 3,6 mln Syryjczyków, którzy uciekli z obszarów objętych konfliktem. Istniejący stopień narażenia wzrósł w związku z pandemią COVID-19, w wyniku której doszło do zwiększenia potrzeb uchodźców. Od 2015 r. UE wsparła ponad 80 projektów humanitarnych za pośrednictwem ponad 22 organizacji partnerskich.

W ramach unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji[[13]](#footnote-13) z budżetu UE i dodatkowych wkładów ze strony państw członkowskich UE na projekty humanitarne przekazano już 2,4 mld EUR. W 2020 r. przeznaczono dodatkową kwotę w wysokości 531,7 mln EUR.

W ramach tej kwoty 485 mln EUR przeznaczono na dwa programy przewodnie:

* Siatki bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych[[14]](#footnote-14) – w ramach tego programu 1,8 mln uchodźców otrzymało comiesięczne płatności pieniężne za pośrednictwem kart debetowych, aby mogli zaspokoić swoje podstawowe potrzeby;
* program warunkowych transferów pieniężnych na rzecz edukacji[[15]](#footnote-15) – największy unijny program edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych. Programem objęto 670 000 dzieci i w jego ramach rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymują transfery środków pieniężnych mających na celu promowanie zapisów do szkół i regularnego uczęszczania na lekcje.

UE wsparła również kluczowe projekty humanitarne w zakresie zdrowia i ochrony.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***531,7 mln EUR****.*

**Bałkany Zachodnie**

W 2020 r. około 8 000 uchodźców i migrantów było pozostawionych własnemu losowi, w tym 1 500–3 000 spało bez dachu nad głowa w bardzo złych warunkach. Pomoc UE obejmowała usługi opieki zdrowotnej, działania podejmowane w związku z pandemią COVID-19, ochronę, wsparcie dla małoletnich bez opieki oraz pomoc ratunkową dla osób znajdujących się w tymczasowych ośrodkach recepcyjnych i poza nimi.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***5,5 mln EUR****.*

**Ukraina**

3,4 mln ludzi potrzebowało pomocy w częściach Ukrainy objętych konfliktem. Sytuacja pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19 i braku bezpieczeństwa żywnościowego, co miało wpływ na udzielanie pomocy humanitarnej na obszarach kontrolowanych przez rząd.

Pomoc UE obejmowała pomoc pieniężną wykorzystywaną do wielu celów, edukację w sytuacjach nadzwyczajnych, edukację na temat zagrożenia związanego z minami, środki służące przygotowaniu się na zimę i działania podejmowane w związku z pandemią COVID-19.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***23 mln EUR****.*

**Górski Karabach**

W wyniku działań wojennych prowadzonych między Armenią a Azerbejdżanem ofiarą padły tysiące ludzi, a setki tysięcy ludzi musiało opuścić domy. UE przeznaczyła pomoc bezpośrednią na pokrycie podstawowych potrzeb.

*Unijna pomoc humanitarna ogółem –* ***3,9 mln EUR****.*

Priorytety horyzontalne

**Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych**

W 2020 r. ponad 1 mld dzieci było zagrożonych zaległościami w nauce w wyniku bezprecedensowego zakłócenia edukacji w wyniku pandemii COVID-19. Zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami Komisja przeznaczyła 10 % unijnego wstępnego budżetu pomocy humanitarnej na 2020 r. na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych.

Te środki finansowe wyniosły 115 mln EUR i zostały przeznaczone na pomoc dla ponad 1,9 mln dzieci.

**Gotowość na wypadek klęsk żywiołowych**

W 2020 r. Komisja w dalszym ciągu zwiększała gotowość na wypadek klęsk żywiołowych i udoskonalała wczesne działania poprzez przeznaczenie 50 mln EUR na konkretnie ukierunkowane działania zapewniające pomoc dla 35 mln ludzi żyjących w regionach podatnych na klęski żywiołowe.

Gotowość na wypadek klęsk żywiołowych jest włączona w główny nurt pomocy humanitarnej, a działania w zakresie gotowości na wypadek klęsk żywiołowych prowadzono w przypadku 46 % wszystkich unijnych projektów humanitarnych finansowanych w 2020 r. (i 65 % w okresie ostatnich pięciu lat). Wiąże się to również z działaniami służącymi zwiększeniu odporności na zmianę klimatu, w związku z tym, że wiele państw dotkniętych kryzysem humanitarnym znajduje się jednocześnie w gronie państw najbardziej narażonych na skutki zmiany klimatu na świecie. Komisja czynnie działa na rzecz promowania synergii między działaniami, które podejmuje w związku z ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 i porozumieniem paryskim.

W ramach powiązanych wysiłków służących ograniczeniu utrwalonych przyczyn klęsk Komisja przyjęła również etapowe podejście w zakresie ograniczenia śladu środowiskowego, który pozostawia, udzielając pomocy humanitarnej.

**Pomoc pieniężna**

Zgodnie z konkluzjami Rady w sprawie pomocy gotówkowej na różne cele[[16]](#footnote-16) i zobowiązaniami podjętymi w ramach tzw. wielkiego układ Komisja zachęcała do korzystania z transferów środków pieniężnych, dzięki którym osoby potrzebujące zyskują większy wybór, większą elastyczność i większą kontrolę nad swoim życiem.

Aby zwiększyć przejrzystość i rozliczalność, Komisja zastosowała swoje wytyczne dotyczące zapewnienia dużych transferów środków pieniężnych[[17]](#footnote-17) (podlegające przeglądowi w 2020 r.). W ten sposób w pełni uwzględniła każdy konkretny kontekst. Pod koniec 2020 r. Komisja rozpoczęła również przegląd polityki w zakresie środków pieniężnych i bonów[[18]](#footnote-18).

Komisja brała czynny udział w Forum Darczyńców Pomocy Pieniężnej.

**Innowacje i zaangażowanie sektora prywatnego**

Komisja wzięła udział w inicjatywie Światowego Forum Ekonomicznego dotyczącej inwestowania w odporność na kryzysy humanitarne[[19]](#footnote-19), której celem jest zwiększenie gotowości organizacyjnej do współpracy między sektorem prywatnym i organizacjami humanitarnymi.

W ramach wysiłków służących zwiększeniu dodatkowego finansowania pomocy humanitarnej przez sektor prywatny w 2021 r. Komisja wstępnie wprowadzi innowacyjny instrument obejmujący kapitał sektora prywatnego do swoich już istniejących ram finansowych i prawnych.

Komisja wsparła również nagrodę Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach programu „Horyzont 2020” „za oszczędną nowoczesną technologię na rzecz pomocy humanitarnej”[[20]](#footnote-20), którą przyznano pięciu innowatorom w dziedzinie pomocy humanitarnej w 2020 r.

**Płeć i wiek, w tym przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć (SGBV)**

Komisja poczyniła dalsze podstępy w realizacji podejścia dotyczącego płci i przemocy ze względu na płeć w kontekście kryzysów humanitarnych, co przedstawiono w dokumencie roboczym służb Komisji pt. „Płeć: różne potrzeby, dostosowana pomoc”[[21]](#footnote-21). W związku z powyższym Komisja kontynuowała wdrażanie swojego wskaźnika równości płci i wieku. Działania te są zgodne z unijną kompleksową polityką w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa[[22]](#footnote-22) oraz z drugim unijnym planem działania w sprawie równości płci na lata 2016–2020[[23]](#footnote-23).

UE pozostała członkiem globalnej inicjatywy Wezwanie do działania w celu ochrony przed przemocą uwarunkowaną płcią w sytuacjach nadzwyczajnych[[24]](#footnote-24). We wrześniu 2020 r. uruchomiono nowy plan działania w ramach wezwania do działania[[25]](#footnote-25) obejmujący lata 2021–2025. UE potwierdziła swoje zobowiązanie do realizacji tego planu działania.

Komisja nadal wspierała zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć poprzez uwzględnianie tych kwestii w szerszym zakresie wszystkich prowadzonych działań humanitarnych oraz w ramach ukierunkowanych działań i budowania zdolności.

UE nadal prowadziła działania w zakresie ochrony dzieci w czasie kryzysów humanitarnych, przeznaczając pomoc humanitarną na działania w zakresie ochrony dzieci w kwocie niemal 93 mln EUR.

**Transport lotniczy ECHO (Afryka), humanitarny most powietrzny i innego rodzaju wsparcie na rzecz usług humanitarnego transportu lotniczego**

Transport lotniczy ECHO to służba lotów humanitarnych dysponująca czterema statkami powietrznymi i budżetem w wysokości 14,8 mln EUR, służąca partnerom Komisji i organizacjom humanitarnym. Służby te udzieliły wsparcia w ponad 150 projektach oraz przetransportowały ponad 8 000 pracowników pomocy humanitarnej i około 250 ton ładunku pomocy humanitarnej.

Komisja wdrożyła również unijny humanitarny most powietrzny (10 mln EUR): zorganizowano 67 lotów do krajów korzystających oraz przetransportowano ponad 1 500 pasażerów i 1 200 ton ładunku pomocy humanitarnej.

Ponadto UE wsparła humanitarne przewozy lotnicze non-profit, w tym plan wspólnych usług transportu w związku z Covid-19 na rok 2020 Światowego Programu Żywnościowego[[26]](#footnote-26).

Podsumowanie ocen przeprowadzonych w 2020 r.

**Łączna ocena interwencji humanitarnej UE w Iraku i w sektorze ochrony w latach 2014–2018**

<https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/kr0220290enn.pdf>

Z oceny wynika, że jeżeli chodzi o finansowanie w Iraku i ogólnie w sektorze ochrony, osiągnięto cele krótkoterminowe, ale trudniejsze okazało się rozwiązanie problemu szerszych zagrożeń i poważniejszej podatności.

W Iraku osiągnięto wiele sukcesów w ramach rzecznictwa, odpowiedni poziom wydajności i opłacalności oraz możliwości budowania zdolności personelu. Odnotowano jednak zróżnicowany poziom jakości analiz potrzeb zarówno w Iraku, jak i w sektorze ochrony.

Zalecenia dotyczą w szczególności zwiększenia finansowania ochrony, udoskonalenie rzecznictwa, planowania strategicznego i zdolności do oceny wydajności i opłacalności oraz rozważenia kwestii zarówno zasad humanitarnych, jak i powiązania między aspektami humanitarnymi a rozwojowymi i pokojowymi.

**Ocena unijnej pomocy humanitarnej na Ukrainie (w latach 2014–2018)**

<https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/evaluation_eu_humanitarian_assistance_ukraine_2014-2018.pdf>

Komisja reagowała szybko i skutecznie, w ogólnym rozrachunku osiągnęła bardzo dobre wyniki oraz wykazała się przywództwem na poziomie systemowym pod względem myślenia strategicznego i koordynacji. Państwa członkowskie chwaliły zespół terenowy i doceniły jego dostęp do obszarów poza kontrolą rządu.

Na Ukrainie Komisja wsparła systemowe wspólne i bezstronne oceny potrzeb, poczyniła postępy w zakresie wyraźnych wspólnych ram pomocy humanitarnej i rozwojowej tworzonych łącznie z innymi służbami UE w celu ułatwienia koordynacji i przejścia między etapami pomocy humanitarnej, stabilizacji, wczesnej odbudowy i rozwoju oraz wsparła utworzenie funduszu humanitarnego dla Ukrainy[[27]](#footnote-27).

Wszyscy darczyńcy, w tym UE, zmagali się ze szczególnymi wyzwaniami pod względem dostosowania oferowanego finansowania do niezwykle wysokiego odsetka narażonych osób starszych w dotkniętej społeczności. Ponieważ potrzeby na tych obszarach pozostają znaczne, należy w dalszym ciągu koncentrować się na rzecznictwie i finansowaniu w najbliższej przyszłości pomimo utrudnionego dostępu.

Budżet na 2020 r.

Umowy o finansowanie w sprawie pomocy humanitarnej zawarte przez Komisję w 2020 r. można znaleźć na stronie internetowej poświęconej [systemowi przejrzystości finansowej](https://ec.europa.eu/budget/fts/index_pl.htm).

**Wykonanie budżetu pomocy humanitarnej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKONANIE BUDŻETU POMOCY HUMANITARNEJ NA 2020 R.**  *Z wyłączeniem zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel od państw członkowskich* | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Region/państwo** |  | **Kwota** |  | **%** |
|  |  |  |  |  |
| **Afryka** |  | **637** |  | **30 %** |
|  |  |  |  |  |
| Górne dorzecze Nilu |  | 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Afryka Środkowa |  | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Region Wielkich Jezior |  | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Róg Afryki |  | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Afryka Południowa, Ocean Indyjski |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Afryka Zachodnia |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Afryka Północna |  | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Fundusz powierniczy UE dla Afryki |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bliski Wschód, Europa Południowo-Wschodnia i wschodnie sąsiedztwo** |  | **1 033** |  | **48 %** |
|  |  |  |  |  |
| Bliski Wschód |  | 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Europa Południowo-Wschodnia i wschodnie sąsiedztwo |  | 563 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Azja, Pacyfik** |  | **197** |  | **9 %** |
|  |  |  |  |  |
| Azja Południowo-Zachodnia i Środkowa |  | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Azja Południowo-Wschodnia i Pacyfik |  | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ameryka Łacińska, Karaiby** |  | **115** |  | **5,5 %** |
|  |  |  |  |  |
| Ameryka Łacińska |  | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Karaiby |  | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Klęski żywiołowe na świecie** |  | **95** |  | **4,5 %** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania uzupełniające i wsparcie** |  | **72** |  | **3 %** |
|  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** |  | **2 148[[28]](#footnote-28)** |  | **100 %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *(w mln EUR)* |  |  |

Dodatkowe informacje i źródła

* Ogólne informacje na temat DG ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO):

<http://ec.europa.eu/echo/en>

* Informacje finansowe dotyczące działań Komisji Europejskiej z zakresu pomocy humanitarnej w 2020 r.:

<https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en>

* Informacje operacyjne z poprzednich lat: <https://ec.europa.eu/echo/who/accountability/annual-reports_en>
* Roczne sprawozdanie z działalności DG ECHO za 2020 r.: jeszcze niedostępne
* Sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania za 2020 r.: jeszcze niedostępne
* Sprawozdania z oceny DG ECHO:

<https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en>

* Dane dotyczące finansowania pomocy humanitarnej przez Komisję Europejską i państwa członkowskie: <https://webgate.ec.europa.eu/hac/>

Partnerzy wykonawczy DG ECHO (2020)[[29]](#footnote-29)

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyspecjalizowane agencje państw członkowskich** | |
| **Państwo członkowskie** | **Nazwa** |
| Francja | Agence Française d’Expertise Technique Internationale |
| Niemcy | Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit |

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizacje międzynarodowe** | |
| **Państwo** | **Nazwa** |
| Szwajcaria | Comité International De La Croix-Rouge (CICR) |
| Szwajcaria | Fédération Internationale Des Sociétés De La Croix-Rouge Et Du Croissant Rouge |

| **Agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych** | |
| --- | --- |
| **Państwo** | **Nazwa** |
| Francja | Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) |
| Włochy | Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) |
| Włochy | Światowy Program Żywnościowy (WFP) |
| Izrael | Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) |
| Szwajcaria | Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) |
| Szwajcaria | Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) |
| Szwajcaria | Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) |
| Szwajcaria | Biuro ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNDRR) |
| Szwajcaria | Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) |
| Szwajcaria | Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) |
| Stany Zjednoczone | Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN Women) |
| Stany Zjednoczone | UNDP Multi Partner Trust Fund Office |
| Stany Zjednoczone | Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) |
| Stany Zjednoczone | Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) |
| Stany Zjednoczone | Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju |
| Stany Zjednoczone | Służba Działań Przeciwminowych ONZ (UNMAS) |
| Stany Zjednoczone | Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów |
| Stany Zjednoczone | Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA) |

| **Organizacje pozarządowe** | |
| --- | --- |
| **Państwo** | **Nazwa** |
| Austria | Care Österreich |
| Austria | Caritas Österreich |
| Austria | Hope'87 - Hundreds Of Original Projects For Employment |
| Austria | World Vision Österreich |
| Belgia | Croix Rouge De Belgique - Communauté Francophone |
| Belgia | Médecins Du Monde - Dokters Van De Wereld |
| Belgia | OXFAM-Solidarité |
| Belgia | Vzw Rode-Kruis Vlaanderen Internationaal |
| Czechy | Človek V Tísni, O.P.S. |
| Dania | Adra Danmark |
| Dania | CARE Danmark - Fonden For Frivillig Ulandsbistand |
| Dania | Danish Committee For Aid To Afghan Refugees |
| Dania | Dansk Flygtningehjaelp |
| Dania | Dansk Rode Kors |
| Dania | Folkekirkens Nodhjaelp |
| Dania | Red Barnet |
| Finlandia | Kirkon Ulkomaanapu Sr |
| Finlandia | Pelastakaa Lapset - Rädda Barnen |
| Finlandia | Plan Suomi Säätiö |
| Finlandia | Suomen Punainen Risti |
| Francja | Acted |
| Francja | Action Contre La Faim |
| Francja | Agronomes Et Vétérinaires Sans Frontières |
| Francja | Care France |
| Francja | Caritas France – Secours Catholique |
| Francja | Croix-Rouge Française |
| Francja | Fédération Handicap International |
| Francja | Immap France |
| Francja | La Chaine De L'espoir |
| Francja | Médecins Du Monde |
| Francja | MRCA/Relief International |
| Francja | Première Urgence Internationale |
| Francja | Solidarités International |
| Francja | The Alliance For International Medical Action |
| Francja | Triangle Génération Humanitaire |
| Niemcy | ADRA Deutschland E.V. |
| Niemcy | Care Deutschland E.V. |
| Niemcy | DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. |
| Niemcy | DEUTSCHER CARITASVERBAND E.V. |
| Niemcy | Deutsches Rotes Kreuz |
| Niemcy | Evangelisches Werk Für Diakonie Und Entwicklung E.V. |
| Niemcy | Help- Hilfe Zur Selbsthilfe E.V. |
| Niemcy | International Rescue Committee IRC Deutschland Ggmbh |
| Niemcy | Islamic Relief Humanitäre Organisation In Deutschland E.V. |
| Niemcy | MALTESER HILFSDIENST E.V., (DEU) |
| Niemcy | MEDAIR E.V. |
| Niemcy | Plan International Deutschland E.V. |
| Niemcy | Save The Children Deutschland E.V. |
| Niemcy | Tearfund Deutschland E.V. |
| Niemcy | World Vision |
| Irlandia | Concern Worldwide |
| Irlandia | Goal |
| Irlandia | Plan Ireland Charitable Assistance |
| Irlandia | Trocaire |
| Włochy | Actionaid International Italia Onlus |
| Włochy | Associazione Internazionale Volontari Laici- Servizio Di Pace |
| Włochy | Associazione Italiana Per La Solidarietà Tra I Popoli |
| Włochy | Cesvi Fondazione Onlus |
| Włochy | Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli |
| Włochy | Cooperazione Internazionale |
| Włochy | EMERGENCY - Life Support For Civilian War Victims ONG ONLUS |
| Włochy | Fondazione Avsi |
| Włochy | Fondazione Opera San Francesco Saverio |
| Włochy | Fondazione Terre Des Hommes Italia Onlus |
| Włochy | Intersos |
| Włochy | Oxfam Italia Onlus Associazione |
| Włochy | Save The Children Italia ONLUS |
| Włochy | Un Ponte Per |
| Włochy | Weworld-GVC Onlus |
| Luksemburg | Aide Internationale De La Croix-Rouge Luxembourgeoise A.S.B.L. |
| Luksemburg | Fondation Caritas Luxembourg |
| Niderlandy | Het Nederlandse Rode Kruis |
| Niderlandy | International Ngo Safety Organisation |
| Niderlandy | Save The Children |
| Niderlandy | Stichting Care Nederland |
| Niderlandy | Stichting CORDAID |
| Niderlandy | Stichting Nederlandse Vrienden Der SOS Kinderdorpen |
| Niderlandy | Stichting Oxfam Novib |
| Niderlandy | Stichting Plan International Nederland |
| Niderlandy | Stichting Terre Des Hommes Nederland |
| Niderlandy | Stichting War Child |
| Niderlandy | Stichting World Vision Nederland |
| Niderlandy | Zoa |
| Norwegia | Kirkens Nødhjelp |
| Norwegia | Norges Rode Kors |
| Norwegia | Norsk Folkehjelp |
| Norwegia | Norwegian Refugee Council |
| Norwegia | Redd Barna |
| Polska | Polska Akcja Humanitarna |
| Hiszpania | Acción Contra El Hambre |
| Hiszpania | Ayuda En Acción |
| Hiszpania | Caritas Espanola |
| Hiszpania | Cruz Roja Española |
| Hiszpania | Entreculturas- Fe Y Alegria |
| Hiszpania | Federacion De Asociaciones Medicus Mundi Espana |
| Hiszpania | Fundacion Oxfam Intermon |
| Hiszpania | Fundacion Alianza Por Los Derechos, La Iguald Y La Solidaridad Internacional |
| Hiszpania | Fundación Educación Y Cooperación - Educo |
| Hiszpania | Fundación Plan International España |
| Hiszpania | Fundación Save The Children |
| Hiszpania | Medicos Del Mundo España |
| Hiszpania | Solidaridad Internacional Andalucia |
| Szwecja | Plan International Sverige Insamlingsstiftelse |
| Szwecja | Radda Barnens Riksforbund |
| Szwecja | Svenska Kyrkan |
| Szwajcaria | Appel De Genève / Geneva Call |
| Szwajcaria | Caritas Schweiz |
| Szwajcaria | Terre Des Hommes |
| Zjednoczone Królestwo | Aga Khan Foundation |
| Zjednoczone Królestwo | British Red Cross |
| Zjednoczone Królestwo | Care International |
| Zjednoczone Królestwo | Christian Aid |
| Zjednoczone Królestwo | Helpage International |
| Zjednoczone Królestwo | International Medical Corps |
| Zjednoczone Królestwo | Mercy Corps Europe |
| Zjednoczone Królestwo | Muslim Hands |
| Zjednoczone Królestwo | Plan International |
| Zjednoczone Królestwo | Relief International |

1. Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Grupa wsparcia darczyńców MKCK składa się z rządów, organizacji ponadnarodowych i instytucji międzynarodowych, które wnoszą co najmniej 10 mln CHF rocznie. [↑](#footnote-ref-2)
3. Forum Good Humanitarian Donorship to nieformalne forum darczyńców skupiające 42 darczyńców oddanych udzielaniu pomocy humanitarnej w sposób skuteczny i odpowiedzialny. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tzw. wielki układ, zawarty podczas Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule w maju 2016 r., stanowi wyjątkowe porozumienie między niektórymi największymi darczyńcami i organizacjami humanitarnymi, którzy zobowiązali się do przekazania większej ilości środków osobom znajdującym się w potrzebie oraz do zwiększenia skuteczności i wydajności operacji humanitarnych. [↑](#footnote-ref-4)
5. https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/resilience\_en [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200519_MINISTERIO6.aspx> [↑](#footnote-ref-6)
7. https://um.fi/afghanistan-conference-2020 [↑](#footnote-ref-7)
8. https://ec.europa.eu/echo/content/afghanistan-high-level-meeting-international-humanitarian-law-and-protection-civilians\_en [↑](#footnote-ref-8)
9. https://ec.europa.eu/echo/content/rohingya\_donor\_conference\_en [↑](#footnote-ref-9)
10. https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/ [↑](#footnote-ref-10)
11. https://specialenvoysyria.unmissions.org/humanitarian-task-force [↑](#footnote-ref-11)
12. Użycie tej nazwy nie może być traktowane jako uznanie państwa Palestyna i pozostaje bez uszczerbku dla indywidualnych stanowisk państw członkowskich w tej kwestii. [↑](#footnote-ref-12)
13. https://ec.europa.eu/echo/where/europe/turkey\_en [↑](#footnote-ref-13)
14. https://ec.europa.eu/echo/essn\_en [↑](#footnote-ref-14)
15. https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme-refugee-children-turkey\_en [↑](#footnote-ref-15)
16. Konkluzje Rady 10184/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://ec.europa.eu/echo/sites/default/files/guidance_note_cash_23_11_2017.pdf> [↑](#footnote-ref-17)
18. https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them\_policy\_doc\_cashandvouchers\_en.pdf [↑](#footnote-ref-18)
19. https://www.weforum.org/projects/humanitarian-investing-initiative [↑](#footnote-ref-19)
20. https://ec.europa.eu/info/news/eic-horizon-prize-affordable-high-tech-humanitarian-aid-commission-awards-five-outstanding-solutions-2020-sep-24\_en [↑](#footnote-ref-20)
21. https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender\_thematic\_policy\_document\_en.pdf [↑](#footnote-ref-21)
22. Konkluzje Rady 11031/19 z dnia 5 lipca 2019 r. [↑](#footnote-ref-22)
23. Konkluzje Rady 13201/15 z dnia 26 października 2015 r. [↑](#footnote-ref-23)
24. https://www.calltoactiongbv.com/ [↑](#footnote-ref-24)
25. https://www.calltoactiongbv.com/what-we-do [↑](#footnote-ref-25)
26. https://www.wfp.org/publications/wfp-common-services [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://www.unocha.org/ukraine> [↑](#footnote-ref-27)
28. Oprócz budżetu na pomoc humanitarną DG ECHO zarządzała kwotą 613 mln EUR w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, 220 mln EUR w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i 3 mln EUR w ramach programu „Wolontariusze pomocy UE”. [↑](#footnote-ref-28)
29. Partnerzy DG ECHO wykonujący operacje pomocy humanitarnej finansowane przez UE w 2020 r. [↑](#footnote-ref-29)