STATUT
POLSKO–ROSYJSKIEJ RADY DO SPRAW WSPÓŁPRACY
REGIONÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z REGIONEM SANKT–PETERSBURGA

1. Postanowienia Ogólne


Pod pojęciem "Region Sankt–Petersburga" strony rozumieją miasto Sankt–Petersburg oraz Obwód Leningradzki Federacji Rosyjskiej.
2. Rada jest organem roboczym Pełnomocników Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, powołanych na podstawie art. 15 pkt.2 Porozumienia.

II. Podstawowe kierunki pracy Rady

3. Rada określa wspólne programy i działania, które mają na celu rozwój współpracy regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt-Petersburga Federacji Rosyjskiej oraz zapewnia ich zgodność z postanowieniami wymienionego Porozumienia.

4. Rada określa potencjalne możliwości współpracy, podejmuje środki zmierzające do zwiększenia jej efektywności i dalszego rozwoju.

5. Rada rozpatruje zalecenia organów administracji państwowej obu państw i propozycje organów samorządowych, a także podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych regionów Rzeczypospolitej Polskiej i współpracującego z nimi regionu Sankt-Petersburga Federacji Rosyjskiej, dotyczące konkretnych projektów współdziałania w dziedzinach współpracy przewidzianych w postanowieniach Porozumienia.

6. Rada opracowuje i przedkłada odpowiednim organom obu państw propozycje dotyczące podstawowych kierunków rozwoju współpracy regionów Rzeczypospolitej Polskiej i regionu Sankt-Petersburga Federacji Rosyjskiej oraz, w razie potrzeby, projekty odpowiednich dwustronnych porozumień.

7. Rada opracowuje propozycje w zakresie tworzenia warunków prawnych, ekonomicznych i finansowych, niezbędnych dla wzajemnie korzystnego współdziałania gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych obu państw.

III. Struktura organizacyjna Rady

8. Rada składa się z dwóch narodowych części – polskiej i rosyjskiej, utworzonych na zasadach parytetu.
9. Przewodniczącymi narodowych części Rady są Pełnomocnicy wymienieni w pkt.2 niniejszego Statutu.

10. W celu rozwiązywania konkretnych problemów w uzgodnionych dziedzinach współpracy Rada może tworzyć komisje lub grupy robocze. Komisje lub grupy robocze działają zgodnie z decyzjami Rady i regularnie informują o swojej działalności Przewodniczących obu części Rady.


12. Najpóźniej na 2 miesiące przed zwołaniem kolejnego posiedzenia Rady przewodniczący komisji lub grup roboczych uzgadniają i, w formie pisemnej, przedkładają Przewodniczącemu narodowej części Rady sprawozdania ze swiej pracy oraz propozycje do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

13. Sekretarze wykonawcze organizują prace obu części Rady, koordynują działalność jej komisji i grup roboczych, przygotowują materiały na posiedzenia Rady oraz wykonują inne zadania o charakterze organizacyjnym, związane z działalnością Rady.

14. Dla realizacji zadań wymienionych w pkt.13 niniejszego Statutu sekretarze wykonawcze utrzymują między sobą stałe kontakty robocze i, w razie potrzeby, spotykają się między posiedzeniami Rady. Termyń i miejsca takich spotkań sekretarze wykonawcze uzgadniają między sobą.

IV. Organizacja prac Rady

15. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej jeden raz w roku, na przemian w obu państwach. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący tej części Rady, w której państwie odbywa się posiedzenie.

17. Na posiedzeniach Rady rozpatrywane są sprawy, które wstępnie zostały uzupełnione z Przewodniczącymi obu części Rady oraz sprawy wniesione do porządku obrad za ich obuplaną zgodą na początku tego posiedzenia.


19. Na posiedzenia Rady każda z jej części może zapraszać ekspertów i obserwatorów, których liczbę wstępnie uzgadniają sekretarze wykonawcy.


21. Rada może również wydawać opinie, odezwy i deklaracje.

22. Protokoły z posiedzeń Rady sporządzane są w językach polskim i rosyjskim.

V. Koszty związane z przeprowadzeniem posiedzeń.

23. Koszty związane z przeprowadzeniem posiedzeń Rady, jej komisji i grup roboczych pokrywa ta narodowa część Rady, w kraju której odbywa się posiedzenie.

24. Wydatki związane z udziałem w posiedzeniach przedstawicieli wspólnych organów koordynacyjnych pokrywa się ze środków organów delegujących.
VI. Postanowienia końcowe.

25. Rada może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do niniejszego Statutu w drodze uzgodnień między Przewodniczącymi obu części Rady. Powyższe zmiany i uzupełnienia zapisywane są w protokole posiedzenia Rady i wchodzą w życie w dniu podpisania tego protokołu.

Niniejszy Statut sporządzono w Elblągu, dnia 26 listopada 1996 r. w dwóch egzemplarzach, każdy z nich w językach polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.