Informacja nt. deklaracji końcowej po Szczycie Bałkanów Zachodnich

Konkluzje prezydencji są przygotowywane po szczycie Bałkanów Zachodnich przez każde przewodnictwo w Procesie Berlińskim. Celem dokumentu jest wyrażenie politycznego poparcia dla perspektywy europejskiej Bałkanów Zachodnich i rozwoju współpracy regionalnej. Konkluzje podsumowują osiągnięcia w regionie oraz wytyczają kolejne cele.

Konkluzje polskiego przewodnictwa odnosiły się do czterech priorytetów zawartych w programie prezydencji: gospodarki, wzajemnych połączeń infrastrukturalnych (*connectivity*), wymiaru obywatelskiego (który obejmował m.in. NGO, think tanki, młodzież, kulturę, naukę) oraz bezpieczeństwa.

W konkluzjach liderzy jednomyślnie potwierdzili europejską perspektywę dla Bałkanów Zachodnich.

Konkluzje podsumowały osiągnięcia w ramach Wieloletniego Planu Działania dla Regionalnego Obszaru Gospodarczego, którego celem jest integracja gospodarcza Bałkanów Zachodnich. Przyjęto deklarację wzajemnego uznawania kwalifikacji w szkolnictwie wyższym w regionie Bałkanów Zachodnich. W ramach rozwoju przedsiębiorczości ogłoszono wsparcie ze strony UE dla wspólnej izby gospodarczej Bałkanów Zachodnich (Western Balkans Chamber Investment Forum). Komisja Europejska potwierdziła przeznaczenie 150 mln euro na fundusz gwarancyjny wspierający przedsiębiorczość w regionie Bałkanów Zachodnich, który będzie uruchomiony w tym roku.

Liderzy zdecydowali o wsparciu 8 nowych projektów infrastrukturalnych w regionie, w łącznej kwocie 180 mln euro, takich jak budowa odcinków dróg i linii kolejowych, interkonektora gazowego pomiędzy Grecją i Macedonią Północną oraz sieci elektroenergetycznych w ramach korytarza transbałkańskiego.

Podkreślono znaczenie Forum Miast i Regionów zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w czerwcu w Rzeszowie, które postulowało zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w Proces Berliński.

Doceniono, iż polskie przewodnictwo na szeroką skalę włączyło przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do przygotowania wydarzeń towarzyszących Szczytowi oraz do aktywnego udziału w samym Szczycie. Odnotowano deklarację Polskiej Akademii Nauk, o organizacji w 2020 roku konferencji naukowej w ramach Procesu Berlińskiego (Joint Science Conference)

Konkluzje podsumowały także prace toczące się w dziedzinie bezpieczeństwa (np. wsparcie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych w regionie Bałkanów Zachodnich czy wymianę informacji przez organy ścigania) oraz walkę z korupcją.

Liderzy zdecydowali, że Proces Berliński warto uzupełnić o wymiar parlamentarny, proponując by spotkanie międzyparlamentarne poprzedziło następny szczyt organizowany przez wspólne przewodnictwo Bułgarii i Macedonii Północnej.