**Załącznik nr 6**

**Działania Pełnomocników Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych**

1. **WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**

W latach 2017- 2018 współpraca z organami samorządu terytorialnego i organizacjami mniejszości romskiej w głównej części obejmowała realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Prowadzono konsultacje i organizowano spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami, tj. przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji mniejszości romskiej, w zakresie opracowywania wniosków składanych do Wojewody Lubelskiego w ramach „Programu”, z uwzględnieniem potrzeb społeczności romskiej zamieszkałej na terenie gminy/miasta, i omówienia wytycznych dotyczących procedury „Programu”. W 2017 r. przeprowadzono konsultacje/spotkania z 6 gminami/miastami
i 4 organizacjami pozarządowymi, w tym 3 organizacjami mniejszości romskiej, tj. Stowarzyszeniem „ROM” w Lublinie, Stowarzyszeniem „Nova Roma” w Lublinie i Stowarzyszeniem „Chełmska Roma” w Chełmie, natomiast w 2018 r. przeprowadzono konsultacje/spotkania z 6 gminami/miastami
i 2 organizacjami mniejszości romskiej, tj. Stowarzyszeniem „ROM” w Lublinie i Stowarzyszeniem „Chełmska Roma” w Chełmie.

W 2017 r. w ramach „Programu” zostało zrealizowanych 13 zadań, sfinansowanych ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. 14), które obejmowały: działalność integracyjnych świetlic dla uczniów przy ZSO nr 7 w Chełmie (Szkole Podstawowej
nr 7 w Chełmie od 01.09.2017 r.) i przy SP nr 3 w Lubartowie oraz świetlicy środowiskowej
dla uczniów romskich przy MOPS w Puławach (3 zadania), organizację wypoczynku – w formie kolonii i półkolonii letnich dla uczniów (2 zadania), organizację integracyjnych wycieczek dla uczniów oraz wyjazdów rodzin do miejsc pamięci pomordowanych Romów w czasie II wojny światowej – Lubycza Królewska, Bełżec (3 zadania), prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów, organizowanie konkursów oraz spotkań okolicznościowych – święta religijne, narodowe itp.
(3 zadania) zakup wyprawek szkolnych (3 zadania). Wykonawcami ww. zadań były: Gmina Miejska Świdnik (1 zadanie), Gmina Opole Lubelskie (1 zadanie), Gmina Lublin (5 zadań), Miasto Chełm
(4 zadania), Miasto Puławy (1 zadanie) i Miasto Lubartów (1 zadanie) oraz Stowarzyszenie „Nova Roma” z siedzibą w Lublinie (1 zadanie). Partnerami gmin/miast w realizacji zadań były organizacje mniejszości romskiej: Stowarzyszenie „ROM” z siedzibą w Lublinie i Stowarzyszenie „Chełmska Roma” z siedzibą w Chełmie. Łączny koszt wykonania ww. zadań wyniósł 132.587,80 zł, w tym w kwocie 132.546,39 zł został sfinansowany ze środków dotacji, zaś w kwocie 41,41 zł ze środków własnych gminy/miasta. Ponadto, zostały zrealizowane 4 zadania edukacyjne, sfinansowane
ze środków pochodzących z części 30 budżetu państwa, które obejmowały zakup wyprawek szkolnych m.in. podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich. Wykonawcami
ww. zadań były: Gmina Opole Lubelskie (1 zadanie), Gmina Lublin (2 zadania), Miasto Chełm
(1 zadanie). Uczestnicy Programu na realizację 4 zadań wykorzystali środki z dotacji w kwocie 997,55 zł.

W roku 2018 w ramach „Programu” zostało zrealizowanych 12 zadań, sfinansowanych ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. 14), które obejmowały: działalność integracyjnych świetlic dla uczniów przy SP nr 7 w Chełmie i SP nr 3 w Lubartowie
oraz świetlicy środowiskowej dla uczniów romskich przy MOPS w Puławach (3 zadania), organizację wypoczynku – w formie kolonii i półkolonii letnich dla uczniów (2 zadania), organizację integracyjnych wycieczek dla uczniów oraz wyjazdów rodzin do miejsc pamięci pomordowanych Romów w czasie II wojny światowej – Oświęcim, Lublin-Majdanek (2 zadania), prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów, organizowanie spotkań okolicznościowych - święta religijne (3 zadania), zakup wyprawek szkolnych (2 zadania). Wykonawcami ww. zadań były: Gmina Miejska Świdnik (1 zadanie), Gmina Opole Lubelskie (1 zadanie), Gmina Lublin (5 zadań), Miasto Chełm (2 zadania), Miasto Puławy (2 zadania) oraz Gmina Miasto Lubartów (1 zadanie). Partnerami gmin/miast w realizacji zadań „Programu” były organizacje mniejszości romskiej: Stowarzyszenie „ROM” z siedzibą w Lublinie i Stowarzyszenie „Chełmska Roma” z siedzibą w Chełmie. Łączny koszt wykonania 12 zadań wyniósł 190.250,70 zł. Ponadto, zostało zrealizowanych 8 zadań edukacyjnych, sfinansowanych ze środków pochodzących z części 30 budżetu państwa, które obejmowały zakup wyprawek szkolnych dla uczniów romskich m.in. podręczników i przyborów szkolnych (4 zadania) oraz organizację konkursów i integracyjnych wycieczek (4 zadania). Wykonawcami ww. zadań były: Gmina Lublin (3 zadania), Miasto Chełm (3 zadania) oraz Miasto Puławy (2 zadania). Uczestnicy Programu na realizację ww. zadań wykorzystali środki z dotacji w kwocie 62.124,84 zł.

Na terenie województwa lubelskiego w latach 2017-2018 wydarzenia, uroczystości i spotkania okolicznościowe, związane z obchodami rocznic (np. święta religijne, narodowe) przyczyniające się do podtrzymywania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, organizowane były przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, organy samorządu terytorialnego we współpracy z przedstawicielami mniejszości oraz instytucje działające na rzecz mniejszości. W uroczystościach i spotkaniach brali udział Wojewoda Lubelski lub Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych lub pracownik ds. mniejszości narodowych i etnicznych w WSOiC LUW w Lublinie. Wśród nich należy wymienić:

• w dniu 13 stycznia 2017 r. odbył się w Lublinie ukraiński koncert noworoczny. Organizatorami spotkania byli: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie,

• w dniach od 27 do 28 stycznia 2017 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie, na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, odbyły się uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu,

• w dniu 9 marca 2017 r. na skwerze im. Tarasa Szewczenki w Lublinie odbyły się uroczystości ku czci ukraińskiego wieszcza narodowego Tarasa Szewczenki. Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie,

• w dniu 13 marca 2017 r. w Izbie Pamięci Żydów w Lublinie odbyło się spotkanie z okazji święta społeczności żydowskiej Purim. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie,

• w dniu 16 marca 2017 r. w Lublinie odbyły się uroczystości związane z obchodami 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie, organizowane w ramach ogólnopolskich obchodów 75. rocznicy akcji „Reinhardt” i zagłady Żydów Polskich dokonanych przez niemiecką III Rzeszę. Obchody upamiętniające te tragiczne wydarzenia zorganizowane zostały przez prezydenta Miasta Lublin i samorządową instytucję kultury Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Podczas uroczystości otwarto Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”, dzięki któremu w przestrzeni Lublina powstała wizualna identyfikacja miejsc pamięci związanych z zagładą w czasie II Wojny Światowej obywateli polskich narodowości żydowskiej oraz wystawę Państwowego Muzeum na Majdanku pt. „Dzielnice Zagłady” ukazującej wybrane zagadnienia związane z prześladowaniem i eksterminacją Żydów w okupowanym Lublinie,

• w dniu 17 marca 2017 r. w Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, w 75. rocznicę odbyły się uroczystości związane z obchodami poświęconymi zachowaniu pamięci masowych deportacji do obozu zagłady w Bełżcu,

• w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie, na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, przypadającego w 74. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim,

• w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Izbie Pamięci Żydów w Lublinie odbyło się spotkanie z okazji obchodów 74. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim oraz recital skrzypcowy. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie,

• w dniach od 26 do 28 maja 2017 r. w Lublinie odbyła się dziesiąta edycja festiwalu „Wielokulturowy Lublin”, który poprzez działania o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym promuje tolerancję i dialog międzykulturowy. Organizatorem festiwalu było Centrum Kultury w Lublinie (samorządowa instytucja kultury) we współpracy z organizacjami reprezentującymi mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe Lublina (m.in. Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, filia w Lublinie, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, oddział w Lublinie, Stowarzyszeniem „Nova Roma” w Lublinie),

• w dniu 28 maja 2017 r. w Izbie Pamięci Żydów w Lublinie odbyło się spotkanie związane z obchodami 69. rocznicy powstania państwa Izrael oraz koncert piosenek żydowskich i hebrajskich. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie,

• w dniu 4 czerwca 2017 r. w Lublinie odbyły się uroczystości związane ze świętem ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina z okazji Pięćdziesiątnicy oraz zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 w Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie – „Ukraińska Biesiada”. Organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo Ukraińskie z siedzibą w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. metropolity Piotra Mohyły w Lublinie oraz Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej,

• w dniach od 3 do 7 lipca 2017 r. w Lublinie odbył się zjazd Lublinerów, pierwsze od 70 lat międzynarodowe spotkanie dawnych żydowskich mieszkańców Lublina i ich potomków. Zjazd, organizowany przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN” w Lublinie (samorządową instytucję kultury), był okazją do podkreślenia wkładu kultury żydowskiej w budowanie tożsamości Lublina,

• w dniu 21 lipca 2017 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie, na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, odbyły się uroczystości związane z obchodami 73. rocznicy Konzentrationslager Lublin,

• w dniu 12 września 2017 r. na cmentarzu żydowskim w Kurowie odbyły się uroczystości z okazji odsłonięcia upamiętnienia (2500 Żydów z Kurowa zamordowanych w niemieckich obozach zagłady i egzekucjach w czasie II wojny światowej oraz mieszkańców Gminy Kurów. Upamiętnienie sfinansowano ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz budżetu Gminy Kurów,

• w dniu 9 listopada 2017 r. w Lublinie odbyły się uroczystości związane z obchodami 75.rocznicy ostatecznej likwidacji getta lubelskiego. Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie,

• w dniu 25 listopada 2017 r. w Lublinie w odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu (Hołodomoru) na Ukrainie w latach 1932-1933. Organizatorem uroczystości był Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie,

• w dniu 7 grudnia 2017 r. odbyły się uroczystości związane z otwarciem muzeum „Historia Jesziwy Mędrców Lublina” w budynku Jeszywas Chachmej Lublin Organizatorem uroczystości była Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie i Filia w Lublinie,

• w dniu 19 grudnia 2017 r. odbył się koncert ukraińskich dzieci z Lublina w dniu św. Mikołaja. Organizatorami spotkania byli: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie,

• w dniu 20 grudnia 2017 r. w Izbie Pamięci Żydów w Lublinie odbyło się spotkanie z okazji święta społeczności żydowskiej Chanuki, Organizatorem spotkania było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie,

• w dniu 15 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 26 w Lublinie odbyło się przedświąteczne spotkanie. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „ROM” w Lublinie i SPS nr 26 w Lublinie,

• w dniu 2 marca 2018 r. w Izbie Pamięci Żydów w Lublinie odbyło się spotkanie z okazji święta społeczności żydowskiej Purim. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie,

• w dniu 9 marca 2018 r. na skwerze im. Tarasa Szewczenki w Lublinie odbyły się uroczystości ku czci ukraińskiego wieszcza narodowego Tarasa Szewczenki. Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie,

• w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się konferencja „Społeczność romska – tradycja i współczesność”. Organizatorami konferencji byli: Prezydent Miasta Lublin i Stowarzyszenie „ROM” w Lublinie,

• w dniu 21 kwietnia 2018 r. w Izbie Pamięci Żydów w Lublinie odbyło się spotkanie z okazji obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim oraz wieczór poetycki. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie,

• w dniu 11 maja 2018 r. w Izbie Pamięci Żydów w Lublinie odbyło się spotkanie z okazji obchodów 70. rocznicy powstania państwa Izrael. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie,

• w dniach od 24 do 27 maja 2018 r. w Lublinie odbyła się jedenasta edycja festiwalu „Wielokulturowy Lublin”, który poprzez działania o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym promuje tolerancję i dialog międzykulturowy. W ramach festiwalu przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych prezentowali swoją tożsamość poprzez wydarzenia artystyczne takie jak koncerty, wystawy, warsztaty, ale również spotkania autorskie, prezentacje czy wykłady. Organizatorem festiwalu było Centrum Kultury w Lublinie (samorządowa instytucja kultury) we współpracy z organizacjami reprezentującymi mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe Lublina (m.in. Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, filia w Lublinie, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, oddział w Lublinie, Stowarzyszeniem „Nova Roma” w Lublinie),

• w dniu 24 października 2018 r. w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie odbyło się „Integracyjne spotkanie edukacyjno-kulturalne społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską”. Organizatorem wydarzenia było Miasto Lublin i Stowarzyszenie „ROM” w Lublinie, zaś współorganizatorami byli: ZS nr 5 w Lublinie, Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie i Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, oddział w Lublinie,

• w dniu 24 listopada 2018 r. w Lublinie w odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu (Hołodomoru) na Ukrainie w latach 1932-1933. Organizatorem uroczystości był Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie,

• w dniu 14 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 26 w Lublinie odbyło się przedświąteczne spotkanie. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „ROM” w Lublinie i SPS nr 26 w Lublinie.

Działania podejmowane przez władze samorządowe szczebla gminnego na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych:

• współpraca z organizacjami mniejszości etnicznej romskiej (Stowarzyszeniem „ROM” w Lublinie, Stowarzyszeniem „Chełmska Roma” w Chełmie) przy realizacji zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”,

• zatrudnienie w SPS nr 26 w Lublinie asystenta edukacji romskiej (wynagrodzenie asystenta) finansowane było ze środków zwiększonej subwencji oświatowej pozyskiwanej przez Gminę Lublin,

• organizowanie nauki języka mniejszości narodowej ukraińskiej jako języka ojczystego w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin i miasta Kraśnik,

• zorganizowanie w 2017 r. XII Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego poezji i prozy ukraińskiej przez Centrum Kultury w Lublinie (samorządową instytucję kultury),

• zorganizowanie w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie konferencji „Społeczność romska – tradycja i współczesność”. Organizatorem konferencji był Prezydent Miasta Lublin we współpracy ze Stowarzyszeniem „ROM” w Lublinie,

• zorganizowanie w dniach 26-28 maja 2017 r. w Lublinie dziesiątej edycji festiwalu „Wielokulturowy Lublin”, zaś w dniach 24-27 maja 2018 r. - jedenastej edycji festiwalu, który poprzez działania o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym promuje tolerancję i dialog międzykulturowy. Organizatorem festiwalu było Centrum Kultury w Lublinie (samorządowa instytucja kultury) we współpracy z organizacjami reprezentującymi mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe Lublina,

• działania prowadzone przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN z siedzibą w Lublinie (samorządową instytucję kultury), tj. prowadzony jest też portal internetowy związany z historią i dziedzictwem kulturowym lubelskich Żydów.

1. **WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**

W latach 2017- 2018 zostały podjęte następujące działania:

Realizacja w latach 2017- 2018 zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

W 2017 r. jak i w 2018 r. w Programie integracji uczestniczyły 3 podmioty (organizacje romskie). Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych brał udział w Komisjach opiniujących wnioski, złożone na 2018r. w ramach II obszaru wsparcia - Małe granty w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które to Komisje zostały powołane zarządzeniami przez Wojewodę Lubuskiego: na rok 2018 i 2019 r. Pełnomocnik opiniując wnioski, współpracował z podmiotami, które je złożyły oraz z Lubuskim Kuratorem Oświaty. Na uwagę zasługiwał fakt, iż pomimo niewielkich środków finansowych, jakie były przyznawane na realizację zadań Programu integracji, na terenie woj. lubuskiego znajdują się trzy świetlice integracyjne dla dzieci, które są prowadzone przez stowarzyszenia romskie uczestniczące w Programie.

Podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości w latach 2017-2018.

W 2017 r. do Wojewody Lubuskiego wpłynął wniosek Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie świetlic środowiskowych (romskich) w 2018 r. w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020. W dniu 27 października 2017 r. zorganizowane zostało w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. spotkanie robocze. W spotkaniu udział wzięli: Wojewoda Lubuski, Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych (romskich), Dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych przy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Przedmiotem posiedzenia były sprawy związane z rządowym programem pn. Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, w tym kwestie dotyczące procedury składania, oceny i dofinansowania wniosków na realizację zadań Programu na 2018 r.

W 2018 r. Wojewoda Lubuski zwrócił się z wnioskiem, na prośbę przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń romskich), o zwiększenie środków finansowych na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce. W związku z tym, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie korekty podziału środków na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zostały zwiększone środki, między innymi, dla województwa lubuskiego, które umożliwiły realizację dwóch dodatkowych projektów: remontu świetlicy środowiskowej przez Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli i działalności zespołu „Romani Ciercheń” z projektu Stowarzyszenia „Romani Cierheń” w Gorzowie Wlkp. oraz pozyskane zostały dodatkowe środki na utrzymanie świetlicy środowiskowej dla Niezależnego Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli.

1. **WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**

W latach 2017- 2018 zostały podjęte następujące działania:

1) w dniu 27 stycznia 2017 r. w Łodzi Dyrektor Biura Wojewody uczestniczył w obchodach VII Dni Pamięci o ofiarach Zagłady,

2) w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Łodzi Dyrektor Generalny i Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti,

3) w dniu 4 sierpnia 2017 r. w Łodzi Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczył w koncercie finałowym podsumowującym realizowane zadanie „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”,

4) w dniu 20 sierpnia 2017 r. w Łasku Wojewoda Łódzki i Wicewojewoda Łódzki uczestniczyli w obchodach 75 rocznicy likwidacji getta żydowskiego,

5) w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Łodzi Wojewoda Łódzki uczestniczył w obchodach 73 rocznicy upamiętniającej ofiary łódzkiego getta,

6) w dniu 8 września 2017 r. w Łodzi Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczył wraz z pracownikiem oddziału spraw obywatelskich w odsłonięciu tablicy z nadaniem imienia świetlicy w Skierniewicach im. Lecha i Marii Kaczyńskich,

7) w dniu 4 listopada 2017 r. pracownik oddziału spraw obywatelskich uczestniczył w koncercie realizowanym w ramach projektu „Cztery Strony Świata” organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce,

8) w dniu 11 stycznia 2018 r. w Łodzi Wicewojewoda Łódzki uczestniczył w obchodach 76 rocznicy likwidacji obozu cygańskiego w Litzmannstadt-Getto,

9) w dniu 26 stycznia 2018 r. w Łodzi Wicewojewoda Łódzki uczestniczył w obchodach VIII Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu,

10) w dniu 24 marca 2018 r. w Łodzi Wicewojewoda Łódzki uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów,

11) w dniu 8 kwietnia 2018 r. w Łodzi Wojewoda Łódzki, pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uczestniczył w obchodach Międzynarodowego Dnia Romów,

12) w dniu 2 sierpnia 2018 r. w Łodzi Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz pracownik oddziału spraw obywatelskich uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti,

13) w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Łodzi Wicewojewoda Łódzki uczestniczył w obchodach 74 rocznicy upamiętniającej ofiary łódzkiego getta,

14) w dniu 17 listopada 2018 r. Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczył w koncercie realizowanym w ramach projektu „Cztery Strony Świata” organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.

1. **WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**

W latach 2017 - 2018 realizowano 177 projektów na łączną kwotę 8 239 580 zł, w tym:

• dziedzina edukacja–117 projektów, które obejmują między innymi: działalność bieżącą świetlic integracyjnych, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, ubezpieczenia, wycieczki, warsztaty, pielgrzymkę Romów do Limanowej czy Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów;

• dziedzina mieszkalnictwo– 24 projekty, które obejmują inwestycje (budowę mieszkań, zakupy nieruchomości) oraz remonty istniejących budynków,

• dziedzina praca–16 projektów, które obejmują zatrudnienie przedstawicieli społeczności romskiej w formie staży zawodowych i prac interwencyjnych,

• dziedzina zdrowie– 20 projektów obejmujących zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej, profilaktykę zdrowia, oraz turnus rehabilitacyjny dla osób starszych.

Wybrane przykłady podejmowanych przez Pełnomocnika działań i inicjatyw w latach 2017 – 2018;

• współdziałanie z władzami Miasta Limanowa, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i asystentem rodziny na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin wielodzietnych romskich w Limanowej (m.in. ul. Piłsudskiego, ul. Wąska),

• współdziałanie z romską organizacją pozarządową w zakresie działań świetlicowych –dodatkowe wsparcie organizacji w materiały edukacyjne i biurowe, oraz zakup paczek Mikołajowych dla uczestników zajęć świetlicowych,

• powołanie przez Wojewodę Małopolskiego Zespołu do spraw rozwiązywania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach z udziałem Komendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Wójta gminy Łącko (4 posiedzenia rocznie). Współpraca i realizacja działań mających na celu rozwiązanie problemu mieszkaniowego społeczności romskiej w Maszkowicach,

• opracowanie „Diagnozy dotyczącej społeczności romskiej zamieszkałej w Maszkowicach – Gmina Łącko”. Wnioski i rekomendacje wysunięte w Diagnozie uwzględniane w czasie posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych i planowanych działaniach w tym zakresie,

• aktywne rozpowszechnianie nauki języka łemkowskiego i słowackiego. Wspieranie organizowanych konkursów języka słowackiego dla dzieci i młodzieży,

• organizacja konferencji „Pamięć i zaduma nad holokaustem Romów” w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie,

• współorganizacja konferencji „Przyszłość, historia Romów, rola młodzieży romskiej” oraz wystawy w Muzeum Galicja w Krakowie,

• prowadzenie zakładki Mniejszości Narodowe i Etniczne na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W uruchomionej zakładce zamieszczane są aktualne najważniejsze wydarzenia dotyczące wszystkich mniejszości oraz informacje o Programie integracji społeczności romskiej w Polsce (wraz z załącznikami do pobrania),

• spotkania Pełnomocnika Wojewody z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Małopolski w urzędzie. Omówienie organizowanych wydarzeń, inicjatyw i uroczystości przez mniejszości narodowe i etniczne, poruszano kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości, kultury i języka mniejszości, organizacji kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych(2 spotkania w roku),

• spotkania i wizytacja osiedli romskich przez pełnomocnika wojewody przy udziale przedstawiciela MSWiA i władz lokalnych. Omówienie bieżącej sytuacji społeczności romskiej w Małopolsce,

• współorganizacja- seminarium poświęconego upamiętnianiu Zagłady Romów z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie,

• współpraca z Kuratorium Oświaty dotycząca edukacji dzieci romskich oraz zatrudnienia asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających w podległych placówkach,

• zorganizowanie szkolenia pracowników instytucji pomocy społecznej na temat „Różnice kulturowe mające wpływ na jakość pracy”,

• spotkanie Pełnomocnika ze studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nt. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania,

• spotkania z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji. Omawianie bieżącej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Małopolsce.

1. **WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**

Do najważniejszych projektów realizowanych przez Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim należą:

• Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce,

• Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim,

• Niemieckojęzyczne szkółki piłkarskie,

• Wojewódzki Kunkurs Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,

• Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim „Młodzież Recytuje Poezję”,

• Konkurs wiedzy o mniejszości niemieckiej w Polsce,

• Warsztaty wokalne dla uczestników Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR,

• Przegląd Orkiestr i Kapel Mniejszości Niemieckiej,

• Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej,

• Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej,

• Tydzień Kina Niemieckiego w Opolu,

• Oktoberfest w Krapkowicach,

• Szkółki Sobotnie,

• Bajkowa noc braci Grimm,

• Olimpiada języka niemieckiego,

• Obchody Tragedii Górnośląskiej,

• Pielgrzymka Mniejszości na Górze Św. Anny.

Wojewoda Opolski realizuje również rządowy „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020„. Główne przedsięwzięcia tego programu - umożliwiają środowiskom romskim integrację ze społecznością lokalną. Na uwagę zasługują między innymi:

1. Działalność świetlic romskich, które realizują zadania pomagające wyrównać braki edukacyjne dzieci romskich, integrują środowisko romskie z lokalną społecznością - poprzez organizację wspólnych uroczystości dla dzieci.

2. Realizacja projektu Urzędu Miejskiego w Głubczycach pn. ”Cyganie pracują za dług”, który jest kontynuacją projektu realizowanego od wielu lat. Projekt przyczynia się do polepszenia warunków mieszkaniowych i stwarza możliwości zatrudnienia Romów w firmie dokonującej remontów ich mieszkań.

3. Program Urzędu Miejskiego w Prudniku pn. ”Działania instruktora promujące kulturę romską w regionie", który jest kontynuacją z lat ubiegłych. Przyczynia się do integracji społeczności szkolnej w Prudniku: uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez promowanie zdrowego stylu życia i kultury romskiej w środowisku.

4. Realizacja projektów związanych z remontem mieszkań w kilku gminach Opolszczyzny dla rodzin Romskich z dziećmi, które realizują obowiązek szkolny oraz dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, przyczyniają się do podwyższenia standardu ich lokali znacznie odbiegających od przeciętnego minimum. Przewidziane do remontu mieszkania komunalne wymagały niejednokrotnie przeprowadzenia gruntownego remontu, w szczególności malowania, wymiany podłóg i drzwi, remontu zaplecza sanitarnego oraz innych prac remontowych poprawiających standard życia rodzin romskich.

Realizacja powyższych projektów przyczynia się do prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci romskie, zmienia wizerunek Romów w lokalnym środowisku i ich stosunek do edukacji. Dzieci romskie mają możliwość rozwoju swoich zdolności artystycznych i podwyższenia wyników w nauce oraz lepszą adaptację w środowisku szkolnym.

1. **WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**

W latach 2017- 2018 zostały podjęte następujące działania:

W latach 2017 – 2018 podjęto na terenie województwa podkarpackiego szereg działań w zakresie edukacji uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej. Edukacja dzieci romskich to jeden z czterech priorytetów realizowanego na terenie województwa Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020. Zatrudnionych było czterech asystentów edukacji dzieci romskich, którzy realizowali swoje zadania zarówno w szkołach jak i w prowadzonych przez organizacje pozarządowe świetlicach integracyjnych. Zadaniem asystentów edukacji romskiej było zapewnienie dzieciom i młodzieży, uczącym się w zintegrowanych klasach, wszechstronnej pomocy w szkole oraz poza nią. W dużej mierze to na asystentach spoczywał obowiązek współpracy z rodzicami uczniów romskich. Praca asystentów przyniosła poprawę frekwencji i wyników nauczania uczniów romskich w szkołach, gdzie byli oni zatrudnieni. Ze środków zwiększonej subwencji oświatowej zatrudniano również nauczycieli wspomagający edukację romską. Realizowali oni bieżący nadzór nad postępami w nauce, prowadzili zajęcia wyrównawcze, pomagali uczniom w odrabianiu lekcji. Dzięki pracy asystentów i nauczycieli oraz organizacji zajęć dodatkowych i wyrównawczych, liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych utrzymywała się na stałym poziomie. W ramach zadań edukacyjnych dofinansowano także organizację kolonii i półkolonii letnich, konkursów edukacyjnych, zajęć sportowych i rekreacyjnych. Uzupełnieniem działań podejmowanych w dziedzinie edukacji była pomoc materialna skutkująca uczęszczaniem dużej części dzieci romskich do przedszkoli i klas zerowych. Dużą część środków przeznaczono na realizację zadań związanych z integracją uczniów romskich ze społecznością klasową i szkolną. Pokrywano koszty uczestnictwa uczniów romskich w wycieczkach klasowych i szkolnych. Organizowano wspólne wyjścia do teatru, kina czy też muzeum. Często w imprezach organizowanych przez społeczność klasową czy szkolną uczestniczyli rodzice uczniów romskich. Znaczną rolę w procesie edukacyjnym i integracyjnych spełniały świetlice prowadzone przez organizacje pozarządowe w tym organizacje romskie. Dwie świetlice działające na terenie województwa podkarpackiego obejmowały pomocą około 50 uczniów romskich. Nauczyciele zatrudnieni na świetlicach zapewniali pomoc w odrabianiu lekcji, organizowali ciekawe zajęcia pozalekcyjne, zapewniono również dożywianie ale też ciekawe wycieczki, półkolonie lub kolonie letnie.

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych brał udział, patronował i wspierał zadania na rzecz mniejszości rosyjskiej, służące umacnianiu ducha tolerancji oraz dialogu międzykulturowego poprzez promowanie wiedzy o kulturze, tradycji, języku i zwyczajach mniejszości rosyjskiej. Powyższe zadania były realizowane przez ośrodki i instytucje edukacyjne, we współpracy z mniejszościami narodowymi, jednostkami samorządu i instytucjami rządowymi:

• W latach 2017-2018 - Festiwal Języka Rosyjskiego I oraz II edycja (gł. organizator Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Rusycystyki).

• W latach 2017-2018 - Wojewódzki konkurs Piosenki Rosyjskiej III oraz IV edycja (gł. organizator Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie).

Poza tym w województwie podkarpackim odbyły się liczne zdarzenia sportowe oraz kulturalne, jak lokalne, jak i ogólnopolskie., np.:

-przygotowania reprezentacji do udziału w Ogólnoświatowych Igrzyskach Młodych Rodaków (wydarzenia cykliczne od 2014r).

-międzynarodowe eliminacje do międzynarodowego młodzieżowego projektu edukacyjnego "Szkoła Historyka" -kwiecień 2017 i 2018r.

-przygotowania młodzieży do udziału w międzynarodowym, edukacyjnym kursie nauki języka rosyjskiego jako obcego - - sierpień 2018r.

Pełnomocnik udzielał konsultacji przedstawicielom mniejszości, podejmował stosowne czynności m.in. ze sprawami dot. miejsc pamięci i pochówku.

1. **WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**

**1. Paleta Kultur**

W 2017 roku z inicjatywy pełnomocnika zostały podjęte działania, które doprowadziły do zorganizowania po raz pierwszy w województwie podlaskim przedsięwzięcia kulturalnego przy współpracy trzech urzędów: Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Burmistrza Miasta Supraśl, prezentujące kulturę wszystkich mniejszości zamieszkujących nasze województwo. Trzydniowa impreza pod nazwą „Paleta Kultur Podlasia” miała miejsce w dniach 23-25 sierpnia 2017. Organizatorem głównym przedsięwzięcia był Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, placówka podległa marszałkowi województwa.

Celem tego przedsięwzięcia była prezentacja kultur mniejszości narodowych zamieszkujących województwo podlaskie poprzez takie formy jak obrzędy, wzornictwo, kulinaria. Organizacje reprezentujące mniejszość tatarską, żydowską, ukraińską i białoruską przeprowadziły warsztaty kulinarne i taneczne. Na scenie zaprezentowały się zespoły prezentujące obrzędowość mniejszości litewskiej, białoruskiej, tatarskiej i romskiej. Zeprezentowane zostały także wytwory materialne poszczególnych mniejszości zamieszkujących województwo podlaskie. Jako gwiazda jednego z wieczorów wystąpił zespół Enei, który przyciągnął około trzytysięczną publiczność głównie ludzi młodych.

Trzydniowa impreza miała także na celu integrację lokalnych społeczności mniejszości narodowych „rozrzuconych” po różnych częściach Województwa Podlaskiego.

Możliwość spotkania mniejszości narodowych w jednym miejscu i czasie pozwoliło na zapoznanie się z obrzędami, muzyką, tańcem, kulinariami, nauki wzajemnej tradycji, znalezienia części wspólnych i elementów tworzących ogólną kulturę województwa.

Zorganizowana po raz pierwszy w naszym województwie Paleta Kultur Podlasia była ważnym wkładem w podtrzymywanie tradycji mniejszości narodowych składających się na kulturę regionu województwa podlaskiego, stanowiących jego integralną część.

Na budżet imprezy złożyły się środki z Narodowego Centrum Kultury – 55%, dofinansowanie Marszałka Województwa Podlaskiego - 30% oraz Burmistrza Supraśla – 15% kosztów przedsięwzięcia.

1. **Mogiły zagłady Żydów tykocińskich**

Działaniem podjętym przez pełnomocnika w roku 2018 była inicjatywa renowacji ogrodzenia jednej z trzech mogił zagłady Żydów tykocińskich w lesie łopuchowskim na terenie gminy Tykocin, przy której znajdują się pomniki i tablice upamiętniające zbrodnię niemiecką z 25-26 sierpnia 1941 roku.

Działanie polegające na usunięciu powalonych drzew na ogrodzenie, uzupełnieniu brakujących przęseł metalowego ogrodzenia oraz wyczyszczeniu i pomalowaniu całego ogrodzenia, zostało przeprowadzone w miesiącach czerwiec- sierpień 2018 roku i zostało ukończone przed kolejną (77.) rocznicą masakry Żydów tykocińskich. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z burmistrzem Tykocina i w całości sfinansowane ze środków wojewody podlaskiego. Koszt inwestycji ok 7.000,- zł.

1. **Jurta Tatarska**

W dniu 30 kwietnia 2018 r. niespodziewanie spłonęła Jurta Tatarska w Kruszynianach, dobrze znane miejsce zarówno Podlasianom jak i mieszkańcom całego kraju. Mniejszość tatarska od razu spotkała się ze spontaniczną pomocą. Pełnomocnik wojewody podlaskiego w uzgodnieniu z wojewodą udał się do Kruszynian, by zaoferować stosowną pomoc. Okazała się ona skuteczna w uzyskaniu pozwolenia w MSWiA na zbiórka publiczną, jakiej się podjęła Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne w dniach 3-5 maja 2018 roku.

1. **Problem żwirowni w pobliżu meczetu i mizaru w Bohonikach. Park kulturowy w Bohonikach**

Dla mniejszości tatarskiej dużym problemem stanowiła żwirownia w Bohonikach w bliskim sąsiedztwie tamtejszego meczetu i mizaru - największego cmentarza muzułmańskiego w Polsce. Ekspansja właścicieli żwirowni budziła niepokój społeczności tatarskiej i obawy, że może pojawić się konieczność przeniesienia spoczywających na cmentarzu szczątków doczesnych ich przodków w inne miejsce. Problem ten przedstawiałem w 2018 roku zarówno Panu Wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu jak i w sprawozdaniach do MSWiA.

W maju 2019 roku przy wsparciu organów ochrony zabytków powstał w Bohonikach park kulturowy MKiDN, chroniąc w ten sposób dziedzictwo polskich Tatarów. Pomysł objęcia Bohonik ochroną konserwatorską w postaci parku kulturowego, aby chronić nie tylko zabytki, ale także teren wokół nich, powstał w 2018 r. Związane to było z obecnością znajdującej się niedaleko cmentarza żwirowni i wydobyciem z niej kruszywa, co mogło zagrażać trwałości cmentarza.

1. **WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

Pełnomocnik udzielał wsparcia mniejszościom narodowym i etnicznym w rozwiązywaniu ich problemów, ( co w województwie śląskim dotyczy głównie społeczności Romów ).

Przykładowo :

• 6 września 2017 – po przeanalizowaniu sytuacji w zakresie edukacji dzieci

i młodzieży romskiej w Chorzowie Pełnomocnik zwróciła się do Prezydenta Miasta Chorzów

z wnioskiem o zatrudnienie co najmniej dwóch asystentów edukacji romskiej w mieście, ze środków zwiększonej subwencji oświatowej. Przekazała również Prezydentowi Miasta niezbędne informacje dotyczące znaczenia i zakresu działania asystentów edukacji romskiej. W wyniku tej inicjatywy Prezydent Miasta Chorzów zatrudnił dwóch asystentów edukacji romskiej,

• 8 września 2017 Pełnomocnik zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chorzowie z prośbą o udzielenie pomocy osobie narodowości romskiej w trudnej sytuacji

w wyremontowaniu mieszkania. Z prośbą o wsparcie w ww. sprawie zwrócił się do Pełnomocnika Pan Bogdan Trojanek,

• przez cały 2017 rok Pełnomocnik udzielała wsparcia Stowarzyszeniu Amaro Drom Nasza Droga w Zabrzu w jego działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i sytuacji mieszkaniowej oraz społecznej Romów w Zabrzu – poprzez m.in. aktywny udział w spotkaniach na ten temat i wystąpieniem do Prezydenta Miasta z poparciem dla inicjatyw Stowarzyszenia,

• w związku z informacją o podpaleniu samochodów w Zabrzu w okolicy, którą zamieszkują Romowie – z inicjatywy Pełnomocnika Wojewoda Śląski wystąpił w dniu 29 listopada 2018 r.

do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o rozeznanie sprawy oraz o informację

o podjętych przez policję działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczności romskiej w Zabrzu

• 19.01.2018 – odbyło się spotkanie Pełnomocnika z Przewodniczącym DFK w sprawie opieki nad grobem ofiar komunistycznego obozu na Zgodzie w Rudzie Śląskiej. Podjęto działania celem wpisania ww. grobu do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych i objęto opieką ze środków budżetu Państwa jako grób wojenny,

• czerwiec 2018 r. – udzielono pomocy DFK w organizacji spotkania ze Śląskim Kuratorem Oświaty na temat edukacji mniejszości.

Zadania Programu realizowało 9 gmin województwa śląskiego - tj. Bytom, Chorzów, Gliwice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Zabrze, Zawiercie( do 2017 r. ), Żywiec oraz 5 organizacji pozarządowych – tj. Fundacja Pamięci Księdza Prałata Pawła Krafczyka w Bytomiu, Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu ( w 2017 r. ), Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych FRIS w Toszku ( do 2017 r. ), Zabrzańskie Stowarzyszenie Romów ( do 2017 r. ) i Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu. Warto podkreślić, że miasto Gliwice zostało w 2017 roku laureatem III miejsca nagrody Rady Europy - Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych oraz kampanii antydyskryminacyjnej DOSTA! za działalność świetlicy integracyjnej Pod Lipami. Nagroda jest przyznawana samorządom od 2007 r. co dwa lata za kreatywne innowacyjne projekty na rzecz Romów. Świetlica Pod Lipami powstała w 2013 roku dzięki współpracy Stowarzyszenia Romów w Gliwicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Miasta Gliwice.

Z kolei dzięki realizacji zadań z dziedziny mieszkalnictwo, wyremontowano w 2017 roku 30 lokali mieszkalnych, a w 2018 – 26 mieszkań. Dzięki remontom i modernizacji poprawił się stan infrastruktury mieszkaniowej oraz standard życia rodzin romskich w Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Chorzowie i Siemianowicach Śląskich. Głównym efektem działań pełnomocnika było złożenie na 2017 rok wniosków z dziedziny Mieszkalnictwo do Programu integracji przez dwie gminy ( Bytom i Gliwice ), które wcześniej nie realizowały takich zadań. Gminom tym udzielono pomocy na etapie przygotowania wniosków i realizacji zadania.

W województwie śląskim zatrudnionych ze środków zwiększonej subwencji oświatowej było na koniec 2018 roku 16 asystentów edukacji romskiej ( w tym od 2018 roku 2 w Chorzowie zatrudnionych przez Miasto z inicjatywy Pełnomocnika ) oraz 5 asystentów w ramach zadań Programu integracji.

W 2017 i 2018 roku Pełnomocnik współpracował z Uniwersytetem Śląskim a także z instytucjami kultury, a to Muzeum w Gliwicach i Domem Pamięci Górnośląskich Żydów oraz Biblioteką Śląską.

1. **WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**

W województwie świętokrzyskim, na przestrzeni 2017/2018 roku, najistotniejszymi wydarzeniami cyklicznymi w zakresie umacniania ducha tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz wspierania wzajemnego poszanowania, zrozumienia i współpracy pomiędzy wszystkimi osobami niezależnie od ich tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej były:

• obchody Dni Judaizmu organizowanymi przez Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski sztetl” w Chmielniku;

• obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu;

• obchody rocznicy pogromu Żydów w Kielcach;

• obchody rocznicy likwidacji getta w Kielcach.

Obchodom Dni Judaizmu w 2018 roku towarzyszyło hasło: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!”. Podczas debaty, która się wówczas odbyła delegaci omawiali zagadnienia pokoju pomiędzy przedstawicielami Judaizmu, Kościoła Katolickiego, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nastąpiła również prezentacja jednej z dawnych gmin żydowskich i wątków chasydzkich w Chmielniku oraz otwarto wystawę „Kościół wokół Zagłady Żydów na Kielecczyźnie”.

1. **WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE**

Działania Pełnomocnika Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych:

Rok 2017:

• udział w Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbyło się 16 maja 2017 r. w siedzibie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym tematem posiedzenia była „Problematyka mniejszości narodowych w mediach publicznych";

• udział w Festiwalu Programów Telewizyjnych i Radiowych „Kalinowe Mosty” w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim;

• spotkanie z członkami Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurki” podczas spotkania „Mazurzymy po Kętrzyńsku: dnia 9 maja 2017 r.;

• reprezentowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na obchodach XXI Dni Kultury Ukraińskiej w Giżycku dnia 17 czerwca 2017 r.;

• udział w przedstawieniu „Papusza” organizowanym przez młodzież romską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie 22 czerwca 2017 r.;

• udział w Festiwalu Ekołomyja w Górowie Iławeckim, który odbył się 1 lipca 2017 r.

w amfiteatrze przy Zespole Szkół z UJN w Górowie Iławeckim;

• interwencja w sprawie anonimowego pisma z dnia 5 lipca 2017 r. „Starszyzny Romów

w Olsztynie” (bez podpisu oraz adresu wnoszących), dotyczącego braku kwalifikacji do pracy asystentek edukacji romskich. W rezultacie ustalono, że Starszyzna Romów nie wnosiła żadnego pisma odnośnie nieprawidłowej pracy asystentek, natomiast Dyrektor SP2 w Olsztynie potwierdziła ich kwalifikacje. Jednocześnie wskazała, że jest zadowolona z ich pracy dydaktycznej;

• udział w koncercie chóru Żurawli, który odbył się 16 lipca w Giżycku w sali konferencyjnej "Biłas i Synowie", na zaproszenie Zarządu Oddziału Mazurskiego Ukraińców w Polsce;

• udział w komisji konkursowej projektu „Barwy Kultury” organizowanej w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie;

• organizacja podsumowania projektu „Barwy Kultury” w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z udziałem przedstawicieli organizacji mniejszości narodowych

i etnicznych z Warmii i Mazur;

Rok 2018:

• interwencji w sprawie audycji poświęconych mniejszościom narodowym i etnicznym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

• udział w Święcie Twórczości Dziecięcej w Giżycku na zaproszenie Związku Ukraińców

w Polsce Oddział Mazurski dnia 22 kwietnia 2018 r.;

• udział w Dniu Romskim 10 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie;

• uczestnictwo w Dniu Mniejszości Niemieckiej 9 czerwca 2018 r. na zaproszenie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej;

• uczestnictwo w Letnim Festynie Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur 16 czerwca 2018 r.;

• udział w Letniej Olimpiadzie Młodzieży Niemieckiej 23 czerwca 2018 r.;

• uczestnictwo w uroczystościach z okazji 25-lecia Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 7 lipca 2018 r.;

• udział w Inauguracji Roku Kulturalnego Ukraińców Warmii Mazur w Srokowskim Ośrodku Kultury dnia 11 sierpnia 2018 r. na zaproszenie Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie, Srokowskiego Koła ZUwP oraz Srokowskiego Ośrodka Kultury;

• udział w Festynie Ludowym w Asunach 27 sierpnia 2018 na zaproszenie Związku Ukraińców

w Polsce Oddział w Olsztynie, Asuńskiego Koła ZUwP;

• udział w otwarciu wystawy Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce i Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „W dwóch światach.

25 niemieckich historii. Prezentacja mniejszości niemieckich” odbyła się 16 października 2018 r.

w Domu Kopernika przy ul. Partyzantów 3 w Olsztynie;

• udział w komisji konkursowej projektu Barwy Kultury organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie dnia 23 października 2018 r.

1. **WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**

Działania Pełnomocnika Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych:

• odsłonięcie tablicy upamiętniającej więźniów obozu pracy przymusowej dla Żydów
w miejscowości Kicin gmina Czerwonak,

• uroczystość upamiętnienia pomordowanych w obozie zagłady KULMHOF w Chełmnie
nad Nerem Polaków Żydów, Cyganów, Dzieci Czeskich, Jeńców Radzieckich,

• odsłonięcie w Wągrowcu fragmentów macew wydobytych z dna jeziora, wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej Wągrowieckim Żydom.

Przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniające się do podniesienia poziomu świadomości i wiedzy w środowisku lokalnym na temat mniejszości. Wśród działań o charakterze edukacyjnym należy wymienić:

• Wystawa „Romowie nie równa się Cyganie” w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. W ramach wystawy odbył się cykl otwartych wykładów: „Niezrozumiany sąsiad – w kręgu obrzędów romskich”, „Romowie – wszędzie obcy” - Prelekcja dr hab. prof. UAM Adam Pomiecińskiego, „Londyńskie losy Polskich Romów”, Pokaz specjalny filmu pt. „Papusza”, Polityka integracyjna wobec Romów w Polsce" - inicjatywy i działania wystąpienie Elżbiety Mirgi-Wójtowicz, Własnym głosem o sobie - spotkanie ze społecznością romskich imigrantów w Poznaniu. W programie pokaz filmu pt. „Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce, Obraz Cyganów, Cyganie w obrazach – kolekcja Muzeum Kultury Romów w Warszawie -prelekcja Andrzeja Grzymały Kazłowskiego.

• Koncert Międzynarodowej Orkiestry Romskiej- Fundacja Bahtale Roma.

• Spotkanie z kulturą żydowską" w Obornikach Wlkp.

• Wernisaż wystawy zdjęć Synagogi w Poznaniu, Stowarzyszenie Miasteczko Poznań, inaugurujący działalność Domu Spotkań przy ul Żydowskiej 15a w Poznaniu

• Obchody Międzynarodowego Dnia Romów w Szkole nr 26 w Poznaniu, do której uczęszcza najwięcej dzieci romskich.

• Jubileusz 25- lecia Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno Społecznego w Pile.

• Z okazji przypadającego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Języka Romskiego, została opracowana zakładka do książki, która trafiła między innymi do szkół, bibliotek, instytucji kultury. Zakładka została wydana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przy pomocy Muzeum Etnograficznego w Poznaniu.

• We współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty została zorganizowana konferencja „Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole” Konferencja była adresowana do nauczycieli i dyrektorów szkół. A jednym z jej celów było zwrócenie uwagi na edukację dzieci romskich.

• Konferencja i panel dyskusyjny zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Walki
z Dyskryminacja Rasową na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

• Spotkania z młodzieżą w Szamotułach i Koninie, podczas których młodzież zaprezentowała spektakle teatralne poświęcono tolerancji i przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na narodowość, pochodzenie, rasę i język. Pełnomocnik przedstawił problematykę dotyczącą mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkopolsce.

• Konferencja „Polityka społeczna w trójwymiarze” organizowana przez Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnomocnik uczestniczył w panelu na temat integracji społeczności romskiej w Wielkopolsce.

• We współpracy z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu odbyły się spotkania poświęcone językowi romskiemu, w tym warsztaty dla dzieci szkolnych, oraz spotkanie seniorów podczas którego czytano poezję, wysłuchano wykładu na temat zwyczajów i tradycji romskich. W spotkaniu uczestniczyli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz seniorzy z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

• W Bibliotece Publicznej w Kole oraz Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu odbyły się spotkania autorskie z Panem Andrzejem Sochajem, Zastępcą Dyrektora Instytutu Pamięci
i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu -Związek Romów Polskich z siedzibą

w Szczecinku.

• Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu spotkanie, któremu towarzyszyło zwiedzanie trwającej w muzeum wystawy dokumentującej historię Romów.

• Dzieci romskie i ukraińskie wzięły udział w wycieczkach po Poznaniu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Działania związane z rozwiązywaniem indywidualnych spraw osób należących do mniejszości.

W okresie, którego dotyczy Raport do pełnomocnika trafiały sprawy dotyczące rozwiązania czy pomocy w indywidualnych problemach w tym m.in:

• pomoc w złożeniu wniosku o stypendium dla dzieci do Związku Romów Polskich w Szczecinku,

• rozwiązanie problemów mieszkaniowych romskiej rodziny we współpracy z Biurem Spraw Lokatorskich w Poznaniu oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Poznania ds. Interwencji Lokatorskich,

• rozwiązanie problemu z nauczaniem indywidualnym niepełnosprawnego dziecka romskiego.

• skarga mieszkańca miasta Poznania dotycząca sytuacji panującej na koczowisku romskim
w Poznaniu. W sprawę zaangażowano Powiatowy Inspektorat Budowlany, Stację Sanitarno Epidemiologiczną, Inspektorat Ochrony Środowiska)

• sprawa dotycząca utraty mieszkania socjalnego przez osobę romskiego pochodzenia, w tym przypadku zostało skierowane pismo do Prezydenta Miasta Leszno oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Aktywizacja organizacji pozarządowych tworzonych przez mniejszości narodowe i etniczne.

Celem działań realizowanych w powyższym obszarze było stworzenie warunków do lepszego poznania się organizacji działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Odbywały się m.in.

• lokalne spotkaniach organizacji mniejszościowych, podczas których podejmowano dyskusje o nowych przedsięwzięciach oraz o partnerach w działaniu. Organizacje uczestniczące w spotkaniach zwracały uwagę na ważne wydarzenia historyczne dla wspólnot mniejszościowych np. 500 lecie wydania pierwszej książki białoruskiej której autorem był Franciszek Skoryna, 500 lecie protestantyzmu, jubileusz 25- lecia Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Pile.

• Międzynarodowy Dzień Romów był okazją do uroczystego spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, podczas którego Miklosz Deki Czureja odebrał Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. Odznaczenie zostało nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Wojewody Wielkopolskiego.

• rozwiązanie konfliktu który powstał w Stowarzyszeniu Romów w Swarzędzu.

• spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Romów w Obornikach. zorganizowane
we współpracy z władzami samorządowymi.

• spotkanie z władzami lokalnymi, pracownikami ośrodka pomocy społecznej, nauczycielami i rodzicami dzieci romskich w Lesznie. Spotkanie było okazją do zaprezentowania przedsięwzięcia realizowanego przez, miasto Leszno w ramach Programu integracji społeczności romskiej – utworzenie świetlicy .

• spotkanie w Urzędzie Miejskim w Obornikach dotyczących realizacji w grudniu 2017 r. lokalnego projektu promującego tradycyjną kuchnię romską i zwyczaje świąteczne.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020- zadania realizowane
w 2017 r.

W roku 2017 w ramach Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 województwo wielkopolskie otrzymało środki na realizację 8 projektów w wysokości 113 tysięcy złotych. Projektodawcami były jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe skupiające mniejszości narodowe. Złożone wnioski dotyczyły działań w obszarze edukacja, mieszkalnictwo i praca. Czas realizacji 6 projektów zaplanowany został w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w jednym od 1 lutego 2017 do 30 września 2017 roku, oraz od 1 stycznia 2017 do 31 października 2017 roku. Finansowane zadania to remont 7 mieszkań zamieszkiwanych przez rodziny romskie w Obornikach oraz Pile. W sumie w remontowanych mieszkaniach zamieszkują 24 osoby. Remont przeprowadzonych mieszkań obejmował prace ogólnobudowlane, malarskie, remont łazienek, wymianę podłóg oraz stolarki okiennej. Dodatkowo działania obejmowały wyposażenie w wyprawki szkolne, podręczniki , opłacone ubezpieczenia dla 16 dzieci z gminy Oborniki. Dodatkowe zajęcia z czytania, pisania, liczenia dla dzieci romskich w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. Skupiono się w szczególności na nadrabianiu zaległości uczniów w poprawnej pisowni oraz doskonaleniu umiejętności czytania. Pracowano także nad sprawnością grafomotoryczną w zakresie ortografii i gramatyki. Programem objęto 15 uczniów romskich. Dodatkowo zatrudniono asystenta edukacji romskiej dla 7 uczniów uczęszczających do szkół w Pleszewie i Rawiczu. Doposażenie świetlicy romskiej w sprzęt komputerowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków mniejszości romskiej ze Swarzędza, dzięki czemu mogą się zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia. W kursie krawieckim uczestniczyło 5 osób, w kursie komputerowym- obsługa oprogramowania uczestniczyło 15 osób Doposażenie świetlicy romskiej w sprzęt komputerowy. Realizacja w/w projektów przyczyniła się do poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich zamieszkujących na terenie Piły i Obornik Wielkopolskich oraz rozwijania zainteresowań, przełamywania niechęci w podejmowaniu trudnych zadań, zachęcania do czytania oraz poprawy frekwencji na zajęciach szkolnych. Zwiększenia szans na rynku pracy. Wsparcie rodzin romskich poprzez zakup podręczników i wyprawki szkolnej dla dzieci.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020- zadania realizowane
w 2018 r.

Na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, realizowanych w roku 2018, decyzją Ministra Finansów została przyznana dla województwa wielkopolskiego kwota 110 tysięcy złotych., zrealizowano 22 zadania, w tym projekt realizowany przez Gminę Piła dotyczył poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich. Remontem objęto 2 mieszkania zamieszkałe przez sześciu osobowe rodziny. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 42 tysiące złotych. Remont obejmował wymianę podłóg, malowanie mieszkania, częściową wymianę sieci elektrycznej, montaż drzwi wraz z ościeżnicą, ocieplenie ścian zewnętrznych.

Gmina Oborniki realizowała dwa projekty: „Zakup podręczników i wyprawki szkolnej” oraz „Opłacenie ubezpieczenia dla 14 uczniów romskich. Na realizację projektu przyznano dotację w kwocie 3000 zł, z czego wykorzystano 2.977,72 zł.

Remont 7 mieszkań zajmowanych przez romskie rodziny, w sumie 24 osoby. Na realizację projektu przyznano kwotę 31000 zł. Remont obejmował wymianę stolarki okiennej, instalacji grzewczej, remont łazienek, odgrzybienie mieszkań.

Miasto Leszno otrzymało dotację na realizację projektu pod nazwa uruchomienie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin romskich. W świetlicy odbywały się zajęcia wspomagające uczniów, spotkania z rodzicami, zajęcia artystyczne i plastyczne. Dla dzieci zakupiono pomoce wspierające proces edukacji, organizowano wycieczki, oraz udział w przedsięwzięciach środowiskowych. W świetlicy odbywały się gry i zabawy integracyjne, przygotowywano posiłki. W ramach projektu zatrudniono 2 opiekunki (wywodzące się ze środowiska romskiego). Frekwencja podczas spotkań wynosiła od 30 do 33 osób.

Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z siedzibą w Swarzędzu realizowało projekt pod nazwą „Profilaktyka stomatologiczna wśród seniorów romskich”. Dotacja w wysokości 2000 zł. W ramach projektu 20 seniorów skorzystało z badań stomatologicznych.

1. **WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**

W latach 2017- 2018 r. pełnomocnik zorganizował m.in.:

• Konferencję dotyczącą sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych z pomorza zachodniego z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych województwa zachodniopomorskiego.

• Konkurs prezentacji multimedialnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa z zakresu wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych województwa zachodniopomorskiego.

• W gmachu ZUW wystawę prac plastycznych uczestników konkursu z zakresu wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych Pomorza Zachodniego. Prace zostały wykonane w ramach 2 konkursów plastycznych ogłoszonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

• 4 spotkania z przedstawicielami społeczności romskiej oraz pracownikami jednostek terytorialnego dot. m.in. sytuacji edukacji wśród dzieci i młodzieży romskiej.

• 3 spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych województwa zachodniopomorskiego.

• Pełnomocnik współpracował z Radą Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie, uczestniczył w imprezach, zorganizowanych przez mniejszości narodowe i etniczne regionu.

• W województwie zachodniopomorskim w okresie objętym niniejszym raportem miały m.in. następujące wydarzenia:

• „Dni Kultury Ukraińskiej” w Szczecinie jest to cykliczna impreza, celem której jest prezentacja kultury ukraińskiej oraz dorobku mniejszości ukraińskiej w Polsce. W trakcie dni odbywają się koncerty, wystawy.

• Ogólnopolska Biesiada Cygańsko - Słowiańska “Muzyka bez granic". Imprezę zorganizowała “Królewska Fundacja Romów” ze Szczecinka wspólnie z Miastem Połczyn Zdrój.

• Realizowany przez Towarzystwo Społeczno - Kulturane Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie oraz Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie w 2017 roku projekt“ Polscy sprawiedliwi wśród narodów świata - bohaterowie czasów zagłady”.

• “Sąsiady” - Trzebiatowskie Spotkania Kultur, jest to coroczna impreza, którą organizuje Trzebiatowski Ośrodek Kultury oraz Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury.

• Zorganizowane przez Stowarzyszenie Ormiańskie “Mer Hajrenik” im. Abp. Józefa Teofila Teodorowicza w Koszalinie obchody rocznicy ludobójstwa w latach 1915-1917 przez tureckie imperium osmańskie na Ormianach. Uroczystość odbywa się przy chaczkarach na Świętej Górze Polanowskiej.

• Uroczystość deportacji i wymordowania Romów i Sinti w obozie zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem. Uroczystość upamiętniająca odbyła się dzięki zaangażowaniu m.in. Związku Romów Polskich ze Szczecinka.

• Do kalendarza imprez kulturalnych 2017 r. – 2018 r. wpisał się zorganizowany przez Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Roma w Polsce “Jankesci” w Szczecinie oraz Zamek Książąt Pomorskich Międzynarodowy Dzień Roma.

• Uroczystości pod pomnikiem litewskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, którzy zginęli w katastrofie samolotowej w trakcie lotu z Nowego Jorku do Kowna 17 lipca 1933 roku.

• W ramach imprezy p.n. Dzień Kaszuba odbyły się m.in. konferencje historyczne, wernisaże i złożenie kwiatów pod pamiątkowym kamieniem, przypominającym o kaszubskiej historii miasta Szczecin.