PROTOKÓŁ
z XVII posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Transgranicznej


Lista uczestników posiedzenia - członków Komisji i osób zaproszonych - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.

Podczas posiedzenia plenarnego Komisja zatwierdziła następujący porządek obrad:

1. Inauguracja posiedzenia.
2. Podsumowanie prac grup roboczych w okresie od poprzedniego posiedzenia Komisji oraz nakreślenie zadań na 2016 rok:
   2.1 grupa robocza ds. współpracy międzyregionalnej;
   2.2. grupa robocza ds. współpracy przygranicznej;
   2.3 grupa robocza ds. współpracy w dziedzinie gospodarki przestrzennej;
   2.4 grupa robocza ds. aktualizacji Umowy między Rządem RP a Rządem RL o współpracy i pomocy wzajemnej w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków;
3. Współpraca polsko-litewska w ramach programów współpracy transgranicznej współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2007-2013 i 2014-2020;
4. Prezentacja zrealizowanych polsko-litewskich projektów transgranicznych;
5. Współpraca polsko-litewska w obszarze transportu:
   5.1 Możliwości ponownego uruchomienia stałego pasażerskiego połączenia kolejowego pomiędzy Polską a Litwą;
   5.2 Plany inwestycyjne na odcinkach przygranicznych szlaku Rail Baltica (Białystok – Kowno).
6. Utworzenie wspólnej polsko-litewskiej placówki granicznej.

1. Inauguracja posiedzenia.

2. Podsumowanie prac grup roboczych w okresie od poprzedniego posiedzenia Komisji oraz nakreślenie zadań na 2016 rok:

Komisja wysłuchała sprawozdań przewodniczących grup roboczych, dotyczących działalności grup i realizowanych przez nie zadań oraz planów na rok 2016.

2.1 Grupa robocza d/s współpracy międzyregionalnej

Komisja wysłuchała informacji na temat dotychczas podejmowanych działań przez grupę roboczą ds. współpracy międzyregionalnej na rzecz nawiązywania partnerskich relacji pomiędzy samorządami i instytucjami obu państw oraz realizacji wspólnych projektów, zmieniających oblicze polsko-litewskiego pogranicza.

Komisja oczekuje, że strony porozumieją się co do formuły funkcjonowania grupy i wyznaczą katalog spraw, którymi będzie się ona zajmować, nadal pozostając inicjatorem i koordynatorem polsko-litewskich przedsięwzięć.
Komisja podkreśliła rolę grupy, jako dobrej platformy identyfikacji problemów i formulowania wspólnych interesów w wielu obszarach, takich jak:

- zrównoważony rozwój turystyki oraz wspólna promocja transgranicznych produktów turystycznych;
- rozwój małych miejscowości po obu stronach granicy, ze szczególnym uwzględnieniem promocji obiektów cennych historycznie i kulturowo;
- wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności;
- współpraca na rzecz rozwoju i promocji podmiotów ekonomii społecznej;
- ochrona środowiska i obszarów chronionych oraz edukacja ekologiczna;
- infrastruktura transportowa.

2.2 Grupa robocza d/s współpracy przygranicznej

Komisja wysłuchała informacji o prowadzonej w zakresie zwalczania i zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym w rejonach przygranicznych Polski i Litwy współpracy służb: sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych, ochrony środowisk a i zasobów naturalnych, poźarniczych, ratowniczych i zarządzania kryzysowego, granicznych i celnych, ochrony porządku prawnego i policyjnych oraz infrastruktury granicznej. Komisja przyjęła do wiadomości, iż współpraca ta przebiega sprawnie.

Komisja zaleciła kontynuowanie prac grupy roboczej w regulaminowej formule, tj. stosownie do potrzeb, jednak nie rządziej niż raz w roku przemiennie, na terytorium Polski i Litwy. Komisja uznała za stosowne podjęcie działań w celu wznawienia prac grupy poprzez zorganizowanie spotkania Współprzewodniczących w 2016 roku na terytorium Litwy.

2.3 Grupa robocza d/s gospodarki przestrzennej

Komisja wysłuchała informacji na temat przebiegu i wyników posiedzenia grupy roboczej, które odbyło się w dniach 11-12 grudnia 2014 roku w Warszawie. Komisja doceniła długoterminowe działania grupy roboczej i wyraziła opinię, że część zadań postawionych przed nią, w związku z wstąpieniem obu państw do UE (obowiązujące wspólne standardy i normy europejskie) jest już zakończonych. Przyszła aktywność grupy powinna być ukierunkowana na wspieranie realizacji takich zadań, których cele i priorytety są zorientowane na wzmocnienie spójności terytorialnej regionów przygranicznych obu państw, a także na znalezienie odpowiednich sposobów realizacji zadań, które zostały wcześniej zlecone grupie roboczej przez Komisję.

Komisja podkreśliła, że celem współpracy prowadzonej przez grupę roboczą ds. gospodarki przestrzennej pozostaje tworzenie dogodnych warunków wymiany poglądów ekspertów z instytucji odpowiedzialnych za problematykę zagospodarowania przestrzennego w obu krajach oraz doprowadzenie, poprzez obustronne, oparte na zasadach wzajemności i równości konsultacje i wspólna dyskusje, do zadawającego rozwiązania transgranicznych spraw i problemów, które w wyniku planowania występują lub mogą wystąpić.

2.4 Grupa robocza ds. aktualizacji Umowy między Rządem RP a Rządem RL o współpracy i pomocy wzajemnej w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.

Komisja przyjęła informację współprzewodniczących grupy roboczej ds. aktualizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy
i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, dotyczącej działań podejmowanych w ramach współpracy w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.

Komisja zaakceptowała propozycję dotyczącą zmiany nazwy grupy roboczej na: grupa robocza ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach sytuacji nadzwyczajnych.

Komisja poparła inicjatywę stron w zakresie wymiany doświadczeń oraz opracowania wspólnych rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ludności podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, w szczególności w obszarze przygranicznym, a także wspierania wspólnych działań w prowadzeniu akcji ratowniczych i prac w zakresie usuwania skutków poważnych wypadków.

Komisja uznała za celowe podejmowanie przez strony działań zmierzających do nawiązania współpracy stanowisk kierowania, pomocy w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między właściwymi organami w celu zapobiegania poważnym wypadkom i przygotowania do prowadzenia wspólnych prac podczas usuwania ich skutków.

Komisja poparła działania zmierzające do realizacji wspólnych projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ramach programu transgranicznego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Litwa w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności poprzez opracowanie i złożenie wspólnego projektu. Jego celem będzie wzmocnienie potencjału ratowniczego polskich i litewskich służb ratowniczych, poprzez utworzenie poligonu ratowniczego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach na potrzeby wspólnych szkoleń polskich i litewskich strażaków oraz nabycie wozów strażackich i wyposażeń na potrzeby doskonalenia i szkolenia umiejętności strażaków i ratowników z Polski i Litwy przy gaszeniu pożarów i prowadzeniu działań ratowniczych. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się opracowanie „Wspólnego planu ratowniczego dla obszaru transgranicznego Polski i Litwy”, wraz z jego praktycznym sprawdzeniem podczas wspólnych ćwiczeń.

3. Współpraca polsko-litewska w ramach programów współpracy transgranicznej współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2007-2013 i 2014-2020

1. Stan realizacji Programu Litwa-Polska 2007-2013

Komisja została poinformowana, że zostało zrealizowanych 200 projektów, w tym:

- 62 projekty z otwartych naborów;
- 2 projekty strategiczne;
- 6 projektów parasolowych w ramach Funduszu Małych Projektów;
- 130 małych projektów.

Łącznie na wdrażanie Programu wydano ponad 70 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 94,53% dostępnych środków.

W ramach projektów zostało zorganizowanych 818 wydarzeń, w których wzięło udział niemal 97 tys. uczestników. Wyremontowano 154 obiekty infrastruktury publicznej z czego 40 stanowiły obiekty o znaczeniu kulturowym, historycznym lub turystycznym. Ponadto, 44,9 km dróg w obszarze przygranicznym zostało wyremontowanych lub zbudowanych od podstaw.
Odnosząc się do partnerstw w zrealizowanych projektach, 78 partnerów wiodących pochodziło z Litwy, natomiast 122 z Polski. Łącznie w ramach projektów było zaangażowanych 216 partnerów ze 109 instytucji z Litwy oraz 206 partnerów ze 122 instytucji z Polski.

2. Program Litwa-Polska 2014-2020 - założenia


Celem Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 jest zintensyfikowanie współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-litewskim. Na jego realizację przeznaczone są ponad 53 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego kwota 50 mln euro na projekty konkursowe. Całkowity budżet Programu wynosi ponad 62,5 mln euro. Środki są dostępne w ramach 4 priorytetów, z których dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, a także wsparcia przeciętności, promocji zatrudnienia i mobilności pracowników. Dofinansowanie będą mogły uzyskać działania związane z rozwojem usług społecznych i zdrowotnych oraz integracją społeczną. Część środków zostanie przeznaczona na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz poprawę funkcjonowania administracji publicznej.


4. Prezentacja zrealizowanych polsko-litewskich projektów transgranicznych

Komisja z zadowoleniem przyjęła informacje przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podlaskiego dotyczące podsumowania budowy zintegrowanego systemu ochrony ludności i środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Komisja wysoko oceniła wspólnie podejmowane przez służby pożarnicze Polski i Litwy inicjatywy, które realizowane są z wykorzystaniem dostępnych środków finansowanych w ramach programów transgranicznych.

5. Współpraca polsko-litewska w obszarze transportu:

5.1 Możliwości ponownego uruchomienia stałego pasażerskiego połączenia kolejowego pomiędzy Polską a Litwą

Komisja została poinformowana o tym, że obecnie na rynku przewozów pasażerskich między Polską a Litwą pozycję dominującą zajmuje transport drogowy, natomiast w opinii resortów transportu obu państw, główna rola w stosunkach dwustronnych powinna przypaść transportowi kolejowemu. Komisja zapoznała się z przedstawioną informacją o deźwieniu obu

Komisja przyczyniła się do poprawy regularnego kursowania pociągów między Białymstokiem i Kownem z możliwością wydłużenia tej trasy do Warszawy i Wilna. Podpisany list intencyjny pomiędzy przewoźnikami: polskim - Przewozy Regionalne i litewskim - Koleje Litewskie oraz podjęcie przez Zarząd Województwa Podlaskiego oraz Koleje Litewskie decyzji o dofinansowaniu przewozów, zarówno po stronie polskiej, jak i stronie litewskiej, są w ocenie Komisji ważnym krokiem w kierunku zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców polskich i litewskich regionów przygranicznych.

5.2 Plany inwestycyjne na odcinkach przygranicznych szlaku Rail Baltica (Białystok – Kowno)

Komisja zaproponowała się ze stanem obecnym prowadzonych na szlaku kolejowym Rail Baltica inwestycji i możliwościami dotyczącymi ich kontynuowania na odcinku Białystok – Kowno. Komisja odnotowała postępy w modernizacji tego odcinka i podkreśliła, że dalszy widoczny postęp realizacji inwestycji zależy w dużym stopniu od zaangażowania obu stron, a także od możliwości finansowania z różnych źródeł. Komisja wspiera współdziałania Polski i Litwy w zakresie realizacji zadań infrastrukturalnych na szlaku kolejowym Rail Baltica. Ich efektem będzie poprawa infrastruktury kolejowej (m.in.: wyposażenie w ERTMS, studia wykonalności) co wzmożenia gospodarczą i społeczną spójność, poprawi wzajemną dostępność sąsiadujących regionów Polski i Litwy oraz przyczyni się do poprawy konkurencyjności infrastruktury korytarza transportowego sieci bazowej TEN-T „Morze Północne – Bałtyk“ dla przewoźników.

Komisja wyraziła oczekiwaniu na dalsze wymierne efekty współpracy dwustronnej w zakresie połączeń transportowych oraz podkreśliła konieczność ich rozwoju dla pogłębiania wzajemnych relacji gospodarczych, handlowych i społecznych.

6. Utworzenie wspólnej polsko-litewskiej placówki granicznej

Komisja wysłuchała prezentacji w sprawie utworzenia wspólnej polsko – litewskiej placówki. Komisja przyznała, że taka forma współpracy obydwu stron zapewniłaby efektywniejsze wykorzystanie zasobów materialnych i ludzkich. Wsprawniłaby również wzmocnić pracę granicznych oraz koordynację wspólnych działań obydwu krajów w walce z przestępczością międzynarodową i z zaagreceniami dla bezpieczeństwa narodowego RP i RL. Reagując w możliwie krótkim czasie na zarządzenia zarówno po stronie Polski jak też Litwy wzmochniły poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionów przygranicznych obu państw.

Komisja, uwzględniając możliwość rozwoju nowych form współpracy pomiędzy stronami, kierowania wspólnych wniosków w sprawach finansowania międzynarodowych projektów z funduszy UE oraz inne pozytywne aspekty, postanowiła poprzeć utworzenie wspólnej placówki Polski i Litwy.

Komisja zdecydowała, że kolejne, XVIII posiedzenie Komisji odbędzie się w 2017 roku na terytorium Republiki Litewskiej.
Niniejszy Protokół sporządzono w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Białymstoku w dwóch jednolitych egzemplarzach, każdy w języku polskim i litewskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Jakub Skiba

Przewodniczący polskiej części Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

Jubilas Morkeinas

Przewodniczący litewskiej części Litewsko-Polskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej
Uczestnicy XVII posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej
(18-19.04.2016 r., Białystok)
STRONA POLSKA

1. Joanna Kapuścińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Międzinarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępca Współprzewodniczącego Komisji;

2. Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej;


4. Magdalena Zagrzejewska-Fedorowicz, Radca Ministra w Departamencie Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Przewodnicząca Grupy roboczej ds. gospodarki przestrzennej;

5. bryg. Marek Jasiński, Zastępca Komendanta Głównego PSP, Przewodniczący Grupy roboczej ds. Aktualizacji Umowy między Rządem RP a Rządem RL o współpracy i pomocy wzajemnej w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków


7. Magdalena Łyżnicka-Sančzenko, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;

8. Barbara Skólska, naczelnik wydziału w Departamencie Spraw Międzinarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

9. Jarosław Cezary Worobiej, Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Podlaski Urząd Wojewódzki;

10. Leszek Maciej Łulewicz, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

11. Monika Jurczyk, naczelnik wydziału, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Rozwoju;

12. Maciej Jaszczyk, kierujący wydziałem, Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzinarodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

13. Anna Świątecka-Wrona, główny specjalista, Departament Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju;

14. Andrzej Gawron, główny specjalista w Departamencie Spraw Międzinarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz Komisji;

15. Agnieszka Marszałek-Gunia, I sekretarz, Departament Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

16. Dawid Tomaszewski, II sekretarz, Ambasada RP w Wilnie

17. mł. bryg. dr Tomasz Gierasimiuł, p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

18. płk SG Mirosław Doroszkiewicz, Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

19. bryg. Jarosław Wendt, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
**LISTA UCZESTNIKÓW**  
XVII posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej  
**ds. Współpracy Transgranicznej**  
18-19 kwietnia 2016 r., Białystok  

**STRONA LITEWSKA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Imię i nazwisko</th>
<th>Institucja, funkcja</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Gediminas ĖCESONIS</td>
<td>Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL, Sekretarz Komisji;</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Metas RAŽINSKAS</td>
<td>Przewodniczący Rady Rozwoju Regionalnego Regionu Mariampol; Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Vytautas GRIGARAVIČIUS</td>
<td>Przewodniczący Rady Rozwoju Regionalnego Regionu Alytus, Mer Miasta Alytus; Przewodniczący grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Aleksandras GORDEVIČIUS</td>
<td>Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Polityki Regionalnej, Departament Planowania Terytorialnego, Rozwoju Miast i Architektury, Ministerstwo Środowiska</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Vygandas KURKULIS</td>
<td>Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Przewodniczący grupy roboczej ds. współpracy Litwy i Polski i pomocy wzajemnej w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków;</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Vidas BARAUSKAS</td>
<td>Kierownik Przeciwpowodziowej Służby Ratownictwa Obwodu Mariampola, członek grupy roboczej;</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Algirdas BAUTRONIS</td>
<td>Kierownik Przeciwpowodziowej Służby Ratownictwa Obwodu Alytusa, członek grupy roboczej;</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Vladislavas KONDRAITOVIČIUS</td>
<td>Dyrektor Departamentu Rozwoju i Kontaktów Międzynarodowych; Ministerstwo Łączności Litwy; członek Komisji</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Vilija PLOTNIKOVIENĖ</td>
<td>Dyrektor Zarządu Kontroli Granic Służby Ochrony Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Algirdas NEIBERKA</td>
<td>Burmistrz samorządu rejonu Vilkaviškis, Członek Komisji;</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Antanas BURINSKAS</td>
<td>Zastępca Burmistrza Miasta Kalvarijos, Członek Komisji</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Gintautas SALATKA</td>
<td>Zastępca Burmistrza rejonu Lazdijai</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Antanas VALIONIS</td>
<td>Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, Ambasador do zadań specjalnych, Członek Komisji;</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Deimante JANKŪNAITĖ</td>
<td>Naczelnik Wydziału w Departamencie Polityki Regionalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Irmina KALIMBET</td>
<td>Główny Specjalista w Departamencie Polityki Regionalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL</td>
</tr>
</tbody>
</table>