**Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego**

**Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli**

**za okres listopad 2022 – listopad 2023 r.**

**I. Podstawowe informacje**

**1. Informacje ogólne**

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko‑Mazurskiego w Brukseli zostało utworzone na mocy uchwały nr XII/146/03 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego   
z dnia 5 września 2003 r. Biuro ma status wojewódzkiej jednostki budżetowej.

**2. Zatrudnienie**

Biuro zatrudnia cztery osoby: dyrektora zatrudnionego na cały etat, pomoc administracyjną zatrudnioną na cały etat, główną księgową zatrudnioną na 1/3 etatu oraz pracownika wspólnego Domu Polski Wschodniej zatrudnionego na cały etat.

Pomoc administracyjna Biura Regionalnego jest zatrudniona na stanowisku od 2 marca 2020 r.

**3. Struktura organizacyjna**

Strukturę Biura określa jego Statut przyjęty przez Sejmik Województwa. W myśl uchwały Sejmiku z dn. 18 marca 2008 r. nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań przez Biuro i koordynację współpracy Biura z Urzędem Marszałkowskim sprawuje jednostka organizacyjna Urzędu wskazana w Regulaminie Organizacyjnym. Aktualnie należy   
to do kompetencji Gabinetu Marszałka.

Działalność Biura finansowana jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz niektóre powiaty, miasta i gminy.

**4. Cele Biura (według Statutu)**

„Podstawowymi celami działania Biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami Unii Europejskiej” (§ 3, pkt 1 Statutu).

**5. Zakres zadań Biura (według Statutu)**

Do zakresu działania Biura należą w szczególności:

1. zadania informacyjne:

a) bieżące informowanie Województwa o zmianach prawnych, procedurach   
i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej (UE),

b) informowanie o zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie,

c) sporządzanie miesięcznego biuletynu informacyjnego,

1. kontakty z instytucjami Unii Europejskiej:

a) promocja regionu i reprezentowanie jego interesów w instytucjach Unii Europejskiej,

b) koordynowanie współpracy z Komitetem Regionów Unii Europejskiej,

c) stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych, m.in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach i innych imprezach przez nie organizowanych,

1. wspieranie władz lokalnych i regionalnych:

a) pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,

b) pomoc w organizowaniu staży pracowników administracji samorządowej Województwa w Brukseli,

c) pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie,

d) wspieranie samorządu województwa i samorządów powiatowych w zakresie działań związanych z integracją europejską,

1. wspieranie instytucji i podmiotów:

a) informowanie o programach,

b) pomoc w pozyskiwaniu partnerów.

**II. Realizacja działań Biura w okresie listopad 2022 r. – listopad 2023 r.**

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli reprezentuje i promuje interesy regionu w instytucjach unijnych – Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Europejskim Komitecie Regionów. Ponadto Biuro działa na rzecz wzmocnienia wizerunku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na poziomie europejskim, między innymi poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi biurami regionalnymi oraz innymi partnerami mającymi swoje siedziby w Brukseli, jak na przykład Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Ambasada RP w Królestwie Belgii, Instytut Polski, Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej.

**W okresie sprawozdawczym działania Biura skupiały się na następujących zagadnieniach:**

**1. Zadania informacyjne**

Zadaniem Biura Regionalnego było monitorowanie sektorowych polityk unijnych oraz prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinach istotnych dla regionu oraz przekazywanie strategicznych informacji do zainteresowanych podmiotów. Główną metodą pozyskiwania istotnych informacji był udział Biura w licznych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez/w instytucjach unijnych, a także przez polskie podmioty działające w Brukseli, jak np. NCBR, BSP (Business & Science Poland) czy oddział PAN – Biuro POLSCA. Ponadto Biuro systematycznie sprawdzało komunikaty zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych instytucji unijnych. Zdobywane w ten sposób informacje były selekcjonowane przede wszystkim w oparciu o obszary priorytetowe dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a następnie przekazywane właściwym departamentom merytorycznym Urzędu Marszałkowskiego oraz właściwym jednostkom i zainteresowanym podmiotom.

Szczegółowe sprawozdania z działalności Biura były regularnie przekazywane   
do Gabinetu Marszałka oraz do Departamentu Współpracy Międzynarodowej w postaci miesięcznych raportów. Raporty z działalności są wykorzystywane przez Departament Współpracy Międzynarodowej przy redagowaniu "Biuletynu Informacyjnego – Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska", który jest przekazywany do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa, Radnych Sejmiku oraz innych instytucji współpracujących.

Ważnym narzędziem w realizacji zadań informacyjnych Biura jest strona internetowa [www.eastpoland.eu](http://www.eastpoland.eu) prowadzona wspólnie przez wszystkie biura działające w ramach inicjatywy Dom Polski Wschodniej. Znajdują się tam informacje na temat bieżącej działalności instytucji unijnych, a także działań Domu podejmowanych na forum europejskim. Ponadto od połowy 2021 r. Biuro Regionalne publikuje informacje z bieżącej działalności w zakładce Biura na Wrotach Warmii i Mazur, w pozycji Unia i Współpraca Zagraniczna.

Dodatkowo od 2017 roku Dom Polski Wschodniej publikuje średnio raz na miesiąc newsletter dotyczący tego, co aktualnie dzieje się w Brukseli oraz kwartalne monitoringi legislacyjne monitorujące następujące polityki: przemysłową, rozwoju obszarów wiejskich, zdrowotną, badań i innowacji oraz polityki spójności.

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w bieżącym roku **monitorowało następujące zagadnienia: Wspólna Polityka Rolna, Polityka Spójności, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, nauka oraz badania i rozwój, zdrowie.**

W ciągu roku w Brukseli odbyło się bardzo wiele spotkań, seminariów i konferencji poświęconych powyższym tematom. Poniżej kilka przykładów, które zostały szerzej zaprezentowane w sprawozdaniach miesięcznych.

**WSPÓLNA POLITYKA ROLNA:**

1-2 lutego – webinarium dot. promocji produktów rolno-spożywczych AGRI 2022, zorganizowane przez Komisję Europejską.

27-28 marca – webinarium „Forum na rzecz przyszłości rolnictwa”.

12 czerwca – konferencja „Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, wzmacniające współpracę na rzecz bardziej ekologicznego łańcucha dostaw rolno-spożywczych” zorganizowana z inicjatywy Komisji Europejskiej.

6 września – spotkanie „MEF4CAP – program innowacji dla przyszłego monitorowania Wspólnej Polityki Rolnej”, zorganizowane z inicjatywy European Environmental Bureau ([EEB](https://eeb.org/)).

**POLITYKA SPÓJNOŚCI:**

20 czerwca – spotkanie z unijną Komisarz do spraw spójności i reform Elisą Ferreira zorganizowane dla biur regionalnych w Brukseli.

21-22 czerwca – konferencja Nowy Europejski Bauhaus w Regionach i Miastach. Było to wydarzenie zorganizowane przez DG REGIO, którego celem było promowanie wdrażania inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu i powielania płynących z niej korzyści wśród społeczności Unii Europejskiej.

**BADANIA I INNOWACJE:**

W związku z faktem, iż **Województwo Warmińsko-Mazurskie jest członkiem sieci ERRIN**, Biuro, wspomagając działania podmiotów z Warmii i Mazur w ramach tej sieci, śledziło następujące wydarzenia poświęcone polityce badań i innowacji:

6 grudnia 2022 – webinarium „Dzień informacyjny Horyzontu Europa – Infrastruktury Badawcze” zorganizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej.

12 grudnia 2022 – webinarium „Dzień informacyjny Horyzontu Europa – WIDERA” zorganizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej.

13 stycznia – webinarium „Przekształćmy nasze problemy w nowe możliwości – oferta konkursowa Misji w Horyzoncie Europa”, zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

16 lutego – webinarium „Wodór: jaka jest rola regionów w nowej polityce UE oraz w Partnerstwie na rzecz Czystego Wodoru?” zorganizowane w ramach Sieci ERRIN.

28 lutego – webinarium „Małe firmy i duży biznes w Horyzoncie Europa – możliwości   
i ograniczenia”, zorganizowane z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

21 marca – webinarium „Jakie korzyści przynosi COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technologicznych)?”

23 marca – spotkanie „Przyszłe ekosystemy umiejętności i innowacji poprzez edukację w zakresie robotyki”.

4 kwietnia – webinarium „Badania EURATOM w działaniu i możliwości dla Europy: Strategiczna autonomia UE i przyszłe systemy energetyczne”.

12 kwietnia – spotkanie „Misje UE: od polityki do implementacji – szwedzka perspektywa”.

20 kwietnia – spotkanie „Wspieranie ponadregionalnej współpracy opartej na S3: Rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki poprzez makroregionalną współpracę w zakresie innowacji”.

5 maja – webinarium „Stymulowanie produkcji czystych technologii: Rozporządzenie o zerowym poziomie emisji netto dla przemysłu”.

8 maja – webinarium „Ponowne uruchomienie Platformy Dolin Wodorowych”.

10 maja – webinarium „Odkrywanie regionalnych dolin innowacji”.

22 maja – webinarium z serii „Brussels Talks” pt. „Wspólne Centrum Badawcze, jako ośrodek naukowy europejskiej polityki”.

23 maja – konferencja „W połowie drogi do Horyzontu – Akademie Nauk Stosowanych na dobrej drodze?”

24 maja – spotkanie „MŚP: Pośrednicy w regionalnych ekosystemach innowacji”.

25 maja – spotkanie „Zielona i cyfrowa transformacja – perspektywa badawcza”.

6 czerwca – webinarium „Jak sprawić, by regionalne i lokalne gospodarki stały się bardziej cyrkularne?”

6 czerwca odbyło się ważne dla dalszej współpracy w ramach sieci ERRIN zorganizowane wspólnie z Departamentem Polityki Regionalnej oraz Rodolphe Doite z sieci **ERRIN,** webinarium dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego na temat korzyści płynących z funkcjonowania w ramach sieci ERRIN. Był to kolejny krok w aktywizacji partnerów z Warmii i Mazur. W następstwie tego wydarzenia zostało również rozesłane pismo od Marszałka Województwa do jednostek podległych z prośbą o większe zaangażowanie w pracach sieci. Do bezpośredniej współpracy zgłosiło się 12 jednostek.

13 czerwca – webinarium „Zielony Horyzont – RePowerEU dla dolin wodorowych”, zorganizowane z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

23 czerwca – webinarium „Długoterminowa konkurencyjność Unii Europejskiej: perspektywa po roku 2030”, zorganizowane z inicjatywy Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii.

26 czerwca – webinarium „Jak strategicznie wykorzystać potencjał naukowy jednostki z pakietem Widening Horyzontu Europa?”, zorganizowane we współpracy Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli oraz Horyzontalnego Punktu Informacyjnego Polska Zachodnia.

26 czerwca – webinarium z serii Brussels Talks pt. „Wgląd w europejską mozaikę badań i innowacji”, zorganizowane z inicjatywy Biura Business & Science Poland oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

11 lipca – webinarium „Napędzanie transformacji umiejętności w zmieniającej się branży: Jak sektor mobilności może połączyć zatrudnienie i zrównoważoną transformację?”, zorganizowane przez French Automotive & Mobility Network.

20 września – webinarium „STEP – w kierunku wzmocnienia technologii strategicznych w Europie” zorganizowane z inicjatywy brukselskich biur Litwy, Słowenii, Węgier i Polski, wspierających współpracę B+R+I.

27 -28 września – „Dni informacyjne Horyzontu Europa – Klaster 6: „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”, zorganizowanego z inicjatywy Komisji Europejskiej.

**ZDROWIE:**

1 marca – webinarium „Rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej dla przyszłości symulacji w opiece zdrowotnej”.

7 marca – spotkanie „Breakfast Seminar on Health Data” zorganizowane we współpracy Biura Regionu Sztokholm w UE z [EIT Health Scandinavia](https://eithealth.eu/in-your-region/scandinavia/).

29 marca – spotkanie „Europejski Plan Walki z Rakiem – dwa lata później”.

W ww. okresie, zgodnie z wymogami art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli sporządziło **wkład do Raportu o stanie Województwa Warmińsko-Mazurskiego** za 2022 rok – Informacja z działalności Biura Regionalnego w ubiegłym roku – Departament Polityki Regionalnej.

Biuro przygotowało też informację na potrzeby monitorowania realizacji **Strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” –** Departament Polityki Regionalnej.

**2. Kontakty z instytucjami UE i innymi podmiotami działającymi przy instytucjach unijnych, m.in. współpraca z biurami regionalnymi.**

W celu wykonania swoich statutowych zadań w minionym okresie sprawozdawczym Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oprócz bieżącej współpracy z instytucjami UE, ściśle współpracowało z polskimi i zagranicznymi biurami regionalnymi oraz innymi instytucjami mającymi siedzibę w Brukseli.

**2.1. Działania promocyjne**

Jednym z aspektów działalności Biura Regionalnego w Brukseli są działania promocyjne. Wydarzenia organizowane przez Biuro w Brukseli i w województwie pozwalają na dotarcie do osób pochodzących i reprezentujących różne zakątki Europy i świata. Biuro, poprzez uczestnictwo i organizację różnego rodzaju wydarzeń, kształtuje wizerunek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako aktywnego partnera i dynamicznie rozwijającego się regionu.

Z inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz we współpracy Biura Regionalnego w Brukseli oraz Instytutu Polskiego w Brukseli w stolicy Królestwa Belgii 30 listopada 2022 roku odbył się **pokaz filmu pt. „Wyzwanie”** w reżyserii Macieja Dutkiewicza, którego koproducentem jest TFP Dom Produkcyjny Zygmunta Solorza właściciela POLSAT-u. Film otrzymał dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego.

W brukselskiej premierze filmu i spotkaniu po projekcji z odtwórcami głównych ról Aleksandrą Popławską i Rafałem Królikowskim udział wzięli pracownicy Instytucji Unijnych, Polskich Biur Regionalnych i belgijska Polonia.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zwracając się do widzów licznie wypełniających salę kina studyjnego w Cinema Galeries w centrum miasta powiedział: „*Po dwuletniej przewie spowodowanej pandemią wracamy do idei prezentacji filmów, których produkcję finansowo wspiera Samorząd Województwa. W roku 2019 pokazaliśmy Państwu uhonorowaną wieloma nagrodami w kraju i za granicą CICHĄ NOC Piotra Domalewskiego. To był ciemny, ale jakże ważny i wymowny obraz polskiej rzeczywistości. Dziś przywozimy Państwu też film poruszający, łączący wątki kryminalne z obyczajowymi, trzymający w napięciu, ale co pragnę szczególnie podkreślić, ukazujący uroki i piękno naszej warmińsko-mazurskiej krainy. Spośród 20 dni zdjęciowych, 14 ekipa spędziła u nas. Cieszę się z tego, że takie filmy powstają, a my wspieramy ich realizację finansowo i organizacyjnie”.*

Potwierdzeniem słów marszałka Brzezina było bardzo ciepłe przyjęcie filmu. Już w trakcie projekcji publiczność reagowała spontanicznie. Po pokazie widzowie pozostali na miejscach, by wziąć udział w rozmowie na temat WYZWANIA. Prowadzący spotkanie Bogumił Osiński szef Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego zaprosił na scenę: Aleksandrę Popławską aktorkę filmową, telewizyjną i reżyserkę teatralną, Rafała Królikowskiego aktora filmowego, telewizyjnego i teatralnego oraz marszałka Gustawa Marka Brzezina.

Aktorzy opowiadali o tym jak trafili do filmu Macieja Dutkiewicza, podkreślali wagę i znaczenie dobrego scenariusza ( Arkadiusz Borowik, Maciej Dutkiewicz), a także współpracę z resztą ekipy aktorskiej (Eryk Lubos, Andrzej Grabowski, Katarzyna Dąbrowska w tym troje aktorów z Olsztyna: Joanna Fertacz, Artur Steranko i Jarosław Borodziuk). Odpowiadali na pytania publiczności dotyczące zarówno konstrukcji psychologicznej granych postaci, ale i spraw o wiele prostszych, jak np. konsumpcji na planie filmowym. Ulubionym daniem grającej komendantkę Policji w Morągu Katarzyny Dąbrowskiej jest golonka. Aleksandra Popławska, która mogła zagrać tę rolę wybrała inną, by nie ulec pokusie „obżarstwa”.

Nie zabrakło też wątków dotyczących współczesnego kina, które po pandemii bardzo się zmieniło. Nastąpiła pokoleniowa zmiana. Do głosu doszli nowi, młodzi twórcy, ale nie ma niestety nowych tematów, bo ci młodzi twórcy wchodzą w istniejące już ramy tematyczne. „*To bardzo ważne, że następuje taka zmiana. Kiedyś debiutantami byli bardzo dojrzali wiekowo twórcy, dziś to się zmienia, kino stwarza szansę szybszego zawodowego zaistnienia młodym reżyserom. Ale bardzo ważne jest to, o czym chcą opowiadać”*– podkreśliła Ola Popławska.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin w nawiązaniu do tej wypowiedzi skonstatował: *„Nasz Fundusz Filmowy daje szansę młodym twórcom. W wyniku siedmiu konkursów dofinansowaliśmy 35 filmów (12 fabularnych, 20 dokumentalnych i 3 animowane). Wśród nich jest 12 debiutów. To u nas zadebiutowali m.in.: Piotr Domalewski, Małgorzata Imielska, Edyta Wróblewska, Adam Błaszczok, Maciej Miller, Tomasz Żółtowski”*.

Odpowiadając na gratulacje płynące od widzów oglądających WYZWANIE marszałek powiedział: „*Jesteśmy regionem wyjątkowym i unikatowym pod względem tego co stworzyła natura, polodowcowe różnie skonfigurowane tereny, lasy, jeziora, a także tego co stworzył człowiek: budowle sakralne, dwory, pałace, małe miejscowości z wybrukowanymi uliczkami i jezdniami, tak jakby czas się w nich zatrzymał. Jesteśmy regionem bardzo często odwiedzanym przez filmowców. Tak było przed laty, gdy swoje pierwsze filmy kręcili Tadeusz Konwicki (ZADUSZKI), Roman Polański (NÓŻ W WODZIE), tak jest i dzisiaj. Nie miałem wątpliwości, by w 2017 powołać do życia Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy. Dofinansowywanie filmów traktujemy nie jako wydatek, a promocję i inwestycję również pod względem gospodarczym. Filmowi producenci pozostawiają u nas więcej pieniędzy, niż otrzymają w ramach finansowego wsparcia. A przeznaczyliśmy na to w sumie niemałą kwotę, bo 5 milionów 200 tysięcy PLN”.*

W wydarzeniu udział wzięło ok. 80 osób.

**W tym roku BRWWM skupiło się na promocji regionu poprzez postać Mikołaja Kopernika. Poniżej wydarzenia, które zostały zorganizowane lub współorganizowane przez Biuro w Brukseli z jego partnerami.**

30 marca w salach recepcyjnych Ambasady RP w Brukseli odbyło się najważniejsze w Brukseli w tym roku wydarzenie poświęcone Mikołajowi Kopernikowi: **„Warmińskie życie Mikołaja Kopernika”**. Mikołaj Kopernik, którego 550 rocznicę urodzin i 480 rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku to postać znana na całym świecie, a wydarzeniami w Brukseli przypominamy, że ten wielki astronom większość swojego życia spędził na Warmii.

Wydarzenie otworzył Rafał Siemianowski – Ambasador RP w Królestwie Belgii oraz Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który powiedział – „*Ten rok jest znakomitą sposobnością do pobudzenia powszechnej świadomości, że związki Kopernika z naszym regionem są tak silne. Przez lata pełnił tu rolę kanonika, urzędnika, lekarza, prawnika czy ekonomisty, ale także i wojskowego. Spoczywający we fromborskiej katedrze Mikołaj Kopernik to prawdziwa marka i dziedzictwo naszej ziemi. Jego dzieło „De revolutionibus”, które wywołało jeden z największych przewrotów naukowych w historii świata, powstawało na podstawie obserwacji warmińskiego nieba, a znajdująca się na olsztyńskim zamku odrestaurowana tablica astronomiczna to światowy unikat dziedzictwa jego pracy.”*

Mikołajowi Kopernikowi poświęcona została wystawa oraz wykład **„**Warmińskie życie Mikołaja Kopernika” przygotowane przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Goście mogli też zobaczyć drugie wydanie „De revolutionibus” z 1566 r. Wydarzeniu towarzyszył koncert muzyki renesansowej w wykonaniu polsko-ukraińskiego tria smyczkowego. Atrakcją, która cieszyła się bardzo dużą popularnością było bicie monety okolicznościowej, a goście mogli skosztować potraw inspirowanych epoką podczas poczęstunku „Warmińska kolacja z Mikołajem Kopernikiem”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, w ramach planu działań Domu Polski Wschodniej, we współpracy z Ambasadą RP w Brukseli oraz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i Gabinetem Marszałka. Udział w nim wzięło ok. 150 osób.

W dniach 22-27 kwietnia miała miejsce zorganizowana z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli **wizyta dziennikarzy/blogerów belgijskich i holenderskich** **pt. Śladami Mikołaja Kopernika**. Współorganizatorami byli: Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej oraz regionalne organizacje turystyczne i departamenty turystyki z Urzędów Marszałkowskich województw przez, które przechodzi Szlak Mikołaja Kopernika: Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego.

Uczestnikami byli dziennikarze/blogerzy z Grande.be i Vacancesweb.be; Deuzio – dodatek do dziennikόw Vers l’Avenir, Reiskrant – jeden z najstarszych magazyόw podrόżniczych w Belgii, Reireporter – portal podrόżniczy, Seniorennet, portal skierowany do seniorόw, oraz Ellegance – najstarszy magazyn lifestylowy w Holandii. Na terenie naszego województwa goście odwiedzili dom jednego z przyjaciół astronoma - biskupa chełmińskiego Tiedemanna Giesego w Lubawie, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Lidzbark Warmiński oraz Frombork.

7 maja podczas **Dnia Polskiego oraz Święta Alei Tervueren,** które odbyło się w jednym z największych i najczęściej uczęszczanych parków w Brukseli – parku 50lecia, Biuro Regionalne w Brukseli wspólnie z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym przygotowało pokazy i animacje dla dzieci dotyczące kosmosu oraz życia i dokonań Mikołaja Kopernika na Warmii. Na naszym stoisku goście mogli wykonać własnoręcznie planety, przypinki, nauczyć się rozpoznawać meteoryty czy też zrobić zdjęcie z Mikołajem Kopernikiem. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem pośród międzynarodowej publiczności.

Kolejne wydarzenie w ramach **obchodów Roku Mikołaja Kopernika w Brukseli,** współorganizowane przez Biuro w Brukseli odbyło się 24 maja. W siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli odbyła się konferencja i wydarzenie networkingowe współorganizowane przez Biuro NCBR w Brukseli – Business & Science Poland, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Odbiorcami byli europejskie MŚP, branżowi pracownicy Instytucji UE oraz naukowcy zainteresowani rozwojem technologicznym. Temat spotkania to: **„Historie sukcesu Programu Kosmicznego UE. Spotkanie networkingowe w Roku Mikołaja Kopernika”.**

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Warmińskie życie Mikołaja Kopernika”, a krótki wykład o jego życiu i pracy w naszym regionie wygłosił Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas części merytorycznej goście usłyszeli informacje na temat następujących programów kosmicznych: COPERNICUS, Galileo/EGNOS, systemy bezpiecznej łączności IRIS2EU GOVSATCOM i SSA. Kolejny panel poświęcony był strategii kosmicznej na rzecz bezpieczeństwa i obrony. Natomiast w ostatnim panelu prelegenci opowiedzieli o swoich doświadczeniach i sukcesach w ramach projektów kosmicznych. Prof. Andrzej Krankowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który opowiedział o europejskim interferometrze LOFAR na przykładzie współpracy krajów Morza Bałtyckiego i Północnego.

Udział w wydarzeniu wzięło ok. 60 osób.

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, wspólnie z Biurami Województw Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, a przede wszystkim z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej, przygotowało również **wystawę „Śladami Mikołaja Kopernika”,** która na przełomie czerwca i lipca była prezentowana na ogrodzeniu Ambasady RP w Brukseli – budynku położonym w samym centrum prestiżowej części dzielnicy Etterbeek, nieopodal tzw. dzielnicy europejskiej. Postery przedstawiały miejsca położone na Szlaku Kopernikowskim, który jest drogowym szlakiem turystycznym upamiętniającym postać Mikołaja Kopernika i jego związki z regionami, w których został wytyczony. Trasa szlaku o łącznej długości niemal 590 kilometrów prowadzi przez miejscowości związane z życiem i działalnością wielkiego uczonego, położone w Województwach Marmińsko-Mazurskim, Pomorskim i Kujawsko-Pomorskim. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane było przez Lidzbark Warmiński, Frombork i Olsztyn.

Ta sama wystawa została również zaprezentowana na ogrodzeniu Ambasady RP w Hadze.

Na początku lipca podczas sesji plenarnej **Europejskiego Komitetu Regionów**, Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zaprezentowało również w budynku Europejskiego Komitetu Regionów wystawę **„Warmińskie życie Mikołaja Kopernika”.** Z postacią tego słynnego Warmiaka mieli okazję zapoznać się przedstawiciele korporacji samorządowych ze wszystkich regionów Unii Europejskiej.

Ponadto wspólnie z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli ukazała się seria **6 artykułów** sponsorowanych oraz 2. wywiadów w turystycznej prasie belgijskiej (francusko- i niderlandzkojęzycznej).

14 września, dzięki m.in. doskonałej współpracy Biura w Brukseli z placówkami dyplomatycznymi Polski, w Ambasadzie RP w Paryżu odbyło się wydarzenie „**Śladami Mikołaja Kopernika – Polska, niebo i księżyc”**. Ponad 100 zebranych gości w reprezentacyjnych salach naszej Ambasady powitał Ambasador Jan Emeryk Rościszewski. Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wygłosiła słowo wstępu podkreślając bogactwo kulturowe oraz piękno naszego regionu. Województwo Warmińsko-Mazurskie pokazało wystawę „Warmińskie życie Mikołaja Kopernika” a Mirosław Jonakowski dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku wygłosił krótkie wystąpienie nt. życia wielkiego astronoma na naszych ziemiach. Po części oficjalnej pytaniom do przedstawicieli naszego województwa zarówno o postać Kopernika jak i sam region nie było końca.

25 września wydarzenie „Warmińskie życie Mikołaja Kopernika” odbyło się również **w Parlamencie Europejskim w Brukseli** i zostało współorganizowane z Posłem Tomaszem Frankowskim oraz Muzeum MK we Fromborku. Udział w wydarzeniu wzięło ok. 60 osób.

17 listopada w DPW i 18 listopada w Antwerpii odbędą się kolejne wydarzenia poświęcone słynnemu astronomowi. Będą to: Rozmowy o Koperniku 550 lat później. Spotkania odbędą się z Wojciechem Orlińskim autorem biografii polskiego astronoma pt. **„Kopernik. Rewolucje”.** Wydarzenia te współorganizowane są z Konsulatem RP w Brukseli oraz organizacją pozarządową BeKaP – Brukselski Klub Polek. Spotkaniom towarzyszyć będzie wystawa „Warmińskie życie Mikołaja Kopernika”.

15 grudnia z udziałem Warmii i Mazur odbędzie się **Wigilia Polonijna** organizowana przez Ambasadę RP, Konsulat RP we współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz PAIH Amsterdam. Wydarzenie będzie jednocześnie zamknięciem niezwykle bogatych obchodów Roku Mikołaja Kopernika w Brukseli (wystawa MMK z Fromborka „Warmińskie życie Mikołaja Kopernika”, która towarzyszy nam od 30 marca przy okazji różnych wydarzeń, a także gry i zabawy dla dzieci w osobnym pomieszczeniu w budynku Ambasady, które poświęcone będę Kopernikowi i astronomii) oraz zaakcentowane zostanie 20-lecie Biura w Brukseli, którego rocznica przypada właśnie na rok 2023.

**3. Wspieranie władz lokalnych i regionalnych. Organizowanie wizyt studyjnych, konferencji, obsługa delegacji. (Kontakty z instytucjami UE i innymi podmiotami działającymi przy instytucjach unijnych.)**

Wizyty studyjne, wsparcie organizacyjne oraz obsługa delegacji z regionu należą do istotnych zadań działalności Biura. Bardzo ważnym aspektem działalności Biura jest organizacja wizyt studyjnych, konferencji i spotkań władz regionu oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego z m.in. Komisją Europejską.

W dniach 21-23 listopada 2022 r. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zorganizowało **wizytę studyjną Rektorów uczelni wyższych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.**

W składzie delegacji, na której czele stał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, byli:

1. Agnieszka Górska – Rektor OSW
2. Wojciech Jurkiewicz – Dziekan OSW
3. Jarosław Niedojadło – Rektor ANS
4. Agnieszka Choromańska – Dziekan WSPol w Szczytnie
5. Mariusz Piskuła – Dyrektor IRZiBŻ PAN
6. Magdalena Trojanowska – Starszy Specjalista IRZiBŻ PAN.

Goście odbyli spotkania w Biurze Promocji Nauki "POLSCA" Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, podczas którego Dr. Tomasz Poprawka – Dyrektor Biura POLSCA przedstawił możliwości współpracy uczelni wyższych i jednostek badawczych z Biurem POLSCA PAN w Brukseli w kontekście Horyzontu Europa. Następnie goście spotkali się z Karoliną Dutkiewicz – Garcia – doradcą politycznym oraz Maciejem Woszczykiem w siedzibie NCBR/BSP. Tematem spotkania były działania Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli w zakresie badań i innowacji oraz możliwości współpracy z uczelniami wyższymi. W sesji popołudniowej delegacja spotkała się z Dominikiem Sobczakiem – Wicedyrektorem Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji oraz Agatą Janaszczyk – Radcą, Samodzielne Stanowisko ds. Badań i Innowacji, SP RP w Brukseli. Temat: W jaki sposób polskie uczelnie mogą bardziej skorzystać z możliwości jakie daje Program Horyzont Europa. Dodatkowo w kolacji udział wzięła Łucja Pawłowska – inspektor Szkół Europejskich z ramienia Polski, która podczas rozmów nieformalnych przestawiła propozycję edukacji nauczycieli w kierunku nauczania w szkołach międzynarodowych.

Ponadto Departament Współpracy Międzynarodowej przy współudziale Biura w Brukseli zorganizował regionalną konferencję w Olsztynie **pt. „Dezinformacja vs. Demokracja”,** która odbyła się 12 maja, a skierowana była do przedstawicieli samorządów lokalnych z terenu Warmii i Mazur. W programie wydarzenia były następujące wystąpienia:

* Dezinformacja – jakie zagrożenia dla JST? Walka z dezinformacją – działania Unii Europejskiej – dr Martyna Bildziukiewicz, Europejska Służba Działań Zewnętrznych,
* Jak działa dezinformacja? - amb. Tomasz Chłoń, były dyrektor Biura Informacyjnego NATO w Moskwie,
* Dezinformacja a media - dr hab. Tomasz Płudowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
* Specyfika dezinformacji rosyjskiej w kontekście zagrożeń dla społeczności lokalnych - ppłk rez. mgr inż. Jarosław Wiśnicki, Fundacja INFO OPS.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 40 osób.

24 września Biuro w Brukseli, we współpracy z DWM, wzięło udział w Pikniku Samorządowym w Olsztynie. Podczas wydarzenia promowaliśmy działalność Biura w Brukseli, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Regionów, programu Erasmus+ oraz wartości UE poprzez interaktywne zabawy i miniquizy dla odwiedzających nasze stoisko.

**4. Działania w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli**

2 grudnia 2009 r. na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim powstał   
w Brukseli **Dom Polski Wschodniej (DPW).**

Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Wspólna lokalizacja siedziby i współdziałanie pięciu województw mają umożliwić pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także pozwolić skuteczniej zabiegać o wspólne interesy podmiotowych regionów w ramach Unii Europejskiej.

W bieżącym roku koordynatorem prac DPW jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

**Wydarzenia promocyjne**

1 grudnia 2022 r. w Brukseli, podczas **wigilijnego spotkania w Domu Polski Wschodniej**, Województwo Podkarpackie przekazało koordynację nad Domem Polski Wschodniej w Brukseli Województwu Podlaskiemu. Koordynację z rąk Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego odebrał Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Sebastian Łukaszewicz w towarzystwie Przewodniczącego Sejmiku Bogusława Dębskiego.

Delegacje z Województw Polski Wschodniej podczas pobytu w Brukseli uczestniczyły też w debacie nt. Inicjatywy Trójmorza i konferencji nt. integracji Ukrainy z Unią Europejską, które zostały zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej.

Marszałek Ortyl podczas spotkania nawiązał do atmosfery, w jakiej przyszło sprawować województwu podkarpackiemu przewodnictwo w Domu Polski Wschodniej:

*„W tym roku nasze przewodnictwo w Domu Polski Wschodniej niestety upłynęło w atmosferze rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ta zbrodnicza napaść na niepodległe państwo nie mogła nie obejść się bez echa także w naszym wspólnym przedstawicielstwie. Dlatego nasze zaplanowane z wyprzedzeniem działania i przedsięwzięcia odbywały się w kontekście tej wojny, gdzie przy możliwych okazjach głośno podkreślaliśmy jej zbrodniczy charakter. Przy okazji naszych aktywności, z powodzeniem udało nam się także zorganizować dwie zbiórki pieniężne na rzecz Ukrainy*”.

Marszałek wymienił inicjatywy, jakie były w tym roku podejmowane przez DPW w Brukseli. Wśród nich znalazły się między innymi: spotkania z cyklu „Kawa z ekspertem”, w ramach których odbyły się wideokonferencje dotyczące zarówno polityki energetycznej Unii Europejskiej, jak też współfinansowania projektów instytucji kultury oraz Strategii Leśnej Unii Europejskiej do 2030 roku. Zwrócił też uwagę na uczestnictwo w takich przedsięwzięciach jak: Targi rowerowe Bike Brussels, dni otwarte Instytucji Europejskich, Dzień Polski w SHAPE – Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie, czy w piątej edycji biegu Polish Run, propagującego zdrowy styl życia.

W 2023 r. prace Domu Polski Wschodniej będą przebiegać pod koordynacją Województwa Podlaskiego. Jest to już trzecia podlaska koordynacja w historii DPW, a pierwsza pod kierownictwem Marszałka Artura Kosickiego.

*„W przyszłym roku będziemy się koncentrować na obszarach, które są jednakowo ważne dla województw makroregionu Polski Wschodniej. Nasze działania dotyczyć będą rozwoju transportu i rozbudowy ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej włączając w to zrównoważoną mobilność miejską, zagadnienia związane z energią, klimatem, ochroną bioróżnorodności i podnoszenia świadomości ekologicznej”* mówił Wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. „*Nasze działania wpisywać się też będą w ton przyszłorocznych wydarzeń związanych z 200-leciem Kanału Augustowskiego oraz różnego rodzaju wydarzeń promujących kulturę, sztukę i turystykę Polski Wschodniej. Chcielibyśmy też przybliżyć w stolicy Unii Europejskiej wyjątkowy dla Województwa Podlaskiego projekt Xylopolis, który otwierał polską obecność podczas Expo w Dubaiu, dzięki któremu chcemy wykreować wizerunek Polski i naszego regionu jako obszaru skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ekonomicznym i rozwojem społecznym oraz dziedzictwem kulturowym*” dodał Wicemarszałek Województwa.

Gościem specjalnym spotkania był Rafał Siemianowski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, który zabierając głos na spotkaniu powiedział:

*„Dokładnie rok temu, tutaj w Domu Polski Wschodniej miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu bożonarodzeniowym. Było to dla mnie bardzo ważne wydarzenie, bo były to pierwsze dni mojego urzędowania w roli Ambasadora Polski w Królestwie Belgii. Minął rok bardzo szybko i muszę przyznać, że ten rok to było dla mnie odkrycie, jak wiele możemy wspólnie, jako Ambasada RP z biurami województw znajdującymi się w Brukseli i skupionymi w Domu Polski Wschodniej, zrobić na rzecz promocji Polski. Chciałem podziękować za te wspólne projekty, które udało nam się zrealizować, wspomnę o takich, jak – Dzień Polski w Brukseli, kiedy Dom Polski Wschodniej aktywnie uczestniczył, promując Polskę i regiony oraz drugie – Festiwal Polskiego Wina. Oba te przedsięwzięcia odbyły się po raz pierwszy, ale jesteśmy już po rozmowach, aby je kontynuować w roku przyszłym*” mówił Ambasador.

Słowa do uczestników skierowała także Natalia Anoshyna, chargé d’affaires w Ambasadzie Ukrainy w Brukseli. Udział w spotkaniu świątecznym wzięli również przedstawiciele samorządów województw Polski Wschodniej, instytucji europejskich i placówek dyplomatycznych. W spotkaniu uczestniczył także Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego.

12 maja 2023 r. województwa zrzeszone pod szyldem Domu Polski Wschodniej miały przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu „**Polish Constitution Day on SHAPE Family Fest – Dzień Polski w SHAPE”**. Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) jest siedzibą Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji, jednego z dwóch dowództw strategicznych NATO. Jest ono zlokalizowane niedaleko walońskiego miasta Mons w odległości 70 km na południe od Brukseli. Jest to najwyższe dowództwo NATO odpowiadające za koordynację wszystkich operacji podejmowanych przez siły Sojuszu zarówno na terytorium traktatowym, jak i poza nim. Dzień Polski był znakomitą okazją, żeby opowiedzieć o naszym regionie przed tak licznym i zróżnicowanym pod względem narodowym audytorium.

Wśród gości obecni byli polscy oficerowie służący w strukturach NATO i UE, narodowi przedstawiciele wojskowi pozostałych krajów członkowskich Sojuszu oraz państw partnerskich akredytowanych przy Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie. Nie zabrakło przedstawiciel belgijskiej Polonii oraz polskich regionów, które przygotowały bogatą ofertę promocyjną.

Oficjalną część Polskiego Dnia w NATO SHAPE rozpoczęło przemówienie Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie generała brygady pilota Sławomira Mąkosy. W trakcie uroczystości odbywającej się w Alliance Auditorium wręczono odznaczenia wojskowe oraz nagrody zwycięzcom drugiej edycji biegu POL SOF RUN, który odbył się tego samego dnia. Zebrani wysłuchali koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który przybliżył publiczności polskie pieśni patriotyczne i wojskowe ale także oczarował selekcją najpiękniejszych światowych szlagierów.

Województwa, w ramach obchodów Dnia Polskiego w SHAPE, postawiły na promocję głównych atrakcji turystycznych regionów, które przed zbliżającym się okresem wakacyjnym cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

**Klub Przyjaciół Domu Polski Wschodniej**

W dniu 7 maja 2023r. w Domu Polski Wschodniej miał miejsce **wernisaż wystawy „Architektura Pamięci”,** która przedstawia rolę architektury i sztuki jako narzędzia, do godnej realizacji idei komemoracji tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej, upamiętnienie losów ludzi, zwłaszcza tych naznaczonych martyrologią, jak to jest w przypadku społeczności polskich i świętokrzyskich wsi w latach 1939-1945, jest obowiązkiem każdej wspólnoty narodowej. Podczas wydarzenia miała miejsce prezentacja multimedialna przedstawiająca na przykładzie Mauzoleum w Michniowie, proces budowania pamięci w społecznością doświadczonych wojną oraz rola architektury w kultywowaniu pamięci zbiorowej świadków wydarzeń. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Województwo Świętokrzyskie.

**Konferencje, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne**

30 listopada 2022 r. w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się debata **„Inicjatywa Trójmorza – rok 2022 i perspektywy na przyszłość”.** W debacie udział wzięli prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sebastian Łukaszewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Maciej Stadejek, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE. Moderatorem wydarzenia była Anna Maria Kaczmarek z Bussines & Science Poland.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Ewa Draus, otwierając debatę w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego – tegorocznego koordynatora prac DPW, zwróciła uwagę na to, jak ważnym projektem jest Inicjatywa Trójmorza.

Podczas debaty wiele czasu poświęcono roli Polski w ramach inicjatywy Trójmorza, która jest dziś zdominowana przez Polskę i jej interesy. Szczególnie widoczne jest to w czasie inwazji Rosji na Ukrainę, gdy działania trójmorskie na rzecz wschodniego sąsiada inspirowane są przede wszystkim przez Warszawę, chociaż przewodnictwo w Inicjatywie ma Łotwa. Najbliższe miesiące będą prawdopodobnie kluczowym okresem, który pokaże, czy Inicjatywa Trójmorza pozostanie inicjatywą dyplomatyczną, czy też może rozwinąć się w poważny, praktyczny projekt współpracy wschodzących krajów europejskich.

*„Trójmorze to projekt, który balansuje w pewien sposób obecną sytuację geopolityczną”* powiedział prof. Zdzisław Krasnodębski. „*W kuluarach europejskich instytucji coraz częściej mówi się wprost o pewnych zmianach związanych z założeniami, na których opiera się Unia Europejska. Należy też mieć świadomość, że Trójmorze nie jest przeciwwagą dla Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie ale jej ważną częścią”* dodał poseł Parlamentu Europejskiego.

Prof. Zdzisław Krasnodębski mówił też o zmieniającej się sytuacji geopolitycznej w Europie w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz, rolę w tym procesie Inicjatywy Trójmorza.

Maciej Stadejek, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, zwrócił też uwagę na to, jak przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej pobudzi współpracę w Europie:

*„My od zawsze uważaliśmy, że nasi wschodni sąsiedzi, którzy będą w stanie podjąć wysiłek reformatorski, będą mogli dołączyć do Unii Europejskiej. Wojna za naszą wschodnią granicą uruchomiła inną dynamikę w relacjach: Unia – Ukraina i Unia – Rosja. W czerwcu tego roku udało się coś, co nie było oczywiste nigdy wcześniej – rozpoczął się proces przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wejście Ukrainy do Unii domknie pewien projekt integracji kontynentu i da zastrzyk nowej energii całej Wspólnocie. Po drodze oczywiście czeka nas jeszcze proces odbudowy Ukrainy. Nie ulega wątpliwości, że państwo to będzie potrzebowało ogromnej pomocy, ale ta pomoc będzie także krokiem w kierunku przystąpienia do Unii. Tu jest szansa dla Trójmorza, bo celem Inicjatywy Trójmorza jest także pobudzenie rozwoju w tej części Europy”*.

W związku z tym, że organizatorem spotkania był Dom Polski Wschodniej w Brukseli, który jest wspólnym przedstawicielstwem pięciu polskich samorządów w stolicy Unii Europejskiej poruszony też został wątek samorządowego wymiaru inicjatywy Trójmorza, który w ostatnich latach zyskał na znaczeniu.

Inicjatorem samorządowego wymiaru Trójmorza jest Województwo Lubelskie, które wdraża projekt pt. „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej”, którego partnerem jest Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego (IRST). Projekt wdrażany w okresie 15.05.2022 – 15.12.2022 finansowany (136 500 PLN) jest z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”. Dotychczas deklarację przynależności do Sieci złożyło 20 regionów z 6 krajów, m.in. Polski, Słowacji, Litwy, Rumunii, Węgier i Ukrainy (jako partnerzy stowarzyszeni).

Sebastian Łukaszewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego poinformował, że Województwo Podlaskie, podobnie jak i pozostałe województwa Polski Wschodniej podjęły stosowne uchwały w sprawie powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza i wyraziły wolę podpisania Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

1 grudnia 2022 r. w Domu Polski Wschodniej odbyła się **konferencja: INTEGRACJA UKRAINY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ – KONTEKST EUROREGIONÓW**. Proces integracji Ukrainy z Unią Europejską w kontekście zadań Euroregionów, a także konieczność współpracy regionalnej i transgranicznej w Europie Środkowo-Wschodniej wobec zmieniającej się sytuacji geopolitycznej – to główna tematyka tego wydarzenia.

Seminarium otworzył Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, który powitał gości i odniósł się do tematu konferencji:

*„Ideą, która przyświecała nam przy organizacji dzisiejszego seminarium, było znalezienie odpowiedzi na zasadnicze pytania: Jaką rolę mogą spełnić euroregiony w procesie integracji Ukrainy z Unią Europejską, jak ta współpraca ma wyglądać i w jaki sposób ma odpowiadać na wyzwania związane z konsekwencjami bezprecedensowej agresji rosyjskiej na niepodległe państwo ukraińskie.”*

W ramach dwóch paneli dyskusyjnych, zaproszeni goście opowiedzieli o tym, jak współpraca regionalna i transgraniczna wpływa na procesy przybliżające integrację Ukrainy z UE oraz jakie zadania czekają euroregiony w kontekście wyzwań akcesji Ukrainy do UE.

Panele dyskusyjne poprowadzili wybitni specjaliści. Dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, Kierownik Zespołu Wschodniego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie oraz Andrzej Słodki – Szef Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej.

Wśród gości I panelu znaleźli się: Szef Misji Ukrainy przy Unii Europejskiej oraz EURATOM, Wsewołod Czencow, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, Reprezentant RP w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa, Maciej Stadejek, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl, Przewodniczący Grupy Interregionalnej Komitetu Regionów ds. Współpracy Transgranicznej, Pavel Branda oraz przedstawiciel Delegatury Unii Europejskiej w Kijowie, dr Tomasz Ostropolski.

Marszałek Ortyl zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na rodzącą się w Ukrainie samorządność i możliwość wsparcia tych procesów przez polskie samorządy:

*„Między regionami i krajami w pewnym sensie występuje taka zdrowa konkurencja o tempo rozwoju. Dzisiaj, w tej trudnej sytuacji, w której jest Ukraina i w której jesteśmy także my, to co się nazywa jedność i solidarność, to jest nasz wielki wkład w zakończenie wojny oraz w ten przyszły proces odbudowy Ukrainy. Samorządy potwierdziły swoją aktywność i kompetencje w tej dramatycznej sytuacji i mogą być wykorzystywane w procesach, które będą związane z odbudową i integracją. Jednak w dalszym ciągu potrzebujemy tej współpracy z Ukrainą. Należy podkreślić, że w Ukrainie samorządność dopiero się rodzi, dlatego my ze swoimi doświadczeniami możemy tam trafić i przekazać swoje dobre praktyki.”*

Z kolei Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, Reprezentant RP w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa, Maciej Stadejek powiedział:

*„W polityce mówimy często o procesach długoterminowych, dlatego już teraz pracujemy nad scenariuszem, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Na poziomie zgodności z zasadami obowiązującymi w Unii, Ukraina zyskuje atuty, które ułatwią jej integrację. Ukraina podpisała porozumienie z Unią i w wielu dziedzinach jest już bardzo zaawansowana w procesie uzyskania członkostwa.”*

W drugim panelu mieliśmy okazję posłuchać głosu przedstawicieli samych euroregionów, którzy podzielili się z nami doświadczeniami płynącymi z lat współpracy transgranicznej oraz propozycjami w jaki sposób efektywnie dysponować środkami przeznaczonymi na rozwój obszarów transgranicznych.

Udział w tej dyskusji wzięli między innymi: Krystyna Zamula – przewodnicząca Lwowskiej Rejonowej Administracji Państwowej, Wojciech Żukowski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego oraz Magdalena Figura-Wrona – prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG. Z uczestnikami panelu połączył się zdalnie Dawid Lasek – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Całe wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, na miejscu wraz z prelegentami obecnych było ponad 60 uczestników, natomiast w trybie online seminarium śledziło ponad 220 gości.

W dniach 24-25 maja br. odbyła się **wizyta studyjna dziennikarzy z pięciu regionów Polski Wschodniej** (Województw Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego), której organizatorem był Dom Polski Wschodniej. Wizyta dziennikarzy pod nazwą **„Fundusze Europejskie u źródeł – czyli skąd tak naprawdę pochodzą unijne środki?”** miała na celu poszerzenie wiedzy z zakresu podziału funduszy unijnych oraz skonfrontowanie i usystematyzowanie informacji na temat aktualnych wydarzeń polityki regionalnej oraz budżetu Unii Europejskiej. Podczas pierwszego dnia wizyty uczestnicy m.in. wzięli aktywny udział w 155. Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, podczas której mieli okazję przeprowadzić wywiady z marszałkami z województw lubelskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego, poznać struktury i cele tej instytucji, uczestniczyć w lunchu roboczym z polskimi korespondentkami w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginon (RMF FM) oraz Dominiką Ćosić (TVP). Drugi dzień wizyty został przeznaczony na panel ekspercki dot. funduszy, który odbył się w siedzibie Domu Polski Wschodniej. Tego dnia gościliśmy m.in. ekspertów z Dyrekcji Generalnej KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, eksperta dyrekcji KE ds. Budżetu – Grzegorza Radziejewskiego, posła do Parlamentu Europejskiego – Bogdana Rzońcę, oraz Monikę Pałasz reprezentującą Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. Ostatnim punktem wizyty było uczestnictwo w debacie zorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów, Rząd Ukrainy oraz Rząd Wielkiej Brytanii pt. „Rola Regionów w Naprawie Ukrainy”, której jednym z prelegentów był Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl. Dziennikarze mieli też okazję wziąć udział w zorganizowanej z inicjatywy BRWWM w Brukseli konferencji „Historie sukcesu Programu Kosmicznego UE. Spotkanie networkingowe w Roku Mikołaja Kopernika”.Relacja z wizyty znajduje się pod adresem:<https://www.youtube.com/watch?v=JSOCFId-PZ0&t=4s>

Wśród uczestników wizyty gościliśmy przedstawicieli takich mediów jak: Polskie Radio Białystok, TVP Białystok, Radio Lublin, TVP Lublin, Radio Rzeszów, Radio Via, Telewizja Mazury, Gazeta Wyborcza-Olsztyn, Onet, Radio Echo,

27 września w siedzibie Domu Polski Wschodniej odbyło się **seminarium pt. „Marka makroregionalna – współpraca przedsiębiorców na europejskich obszarach górskich na podstawie dobrych praktyk z Makroregionu Alpejskiego”**. Uczestników w imieniu koordynatora działań wspólnych DPW– Marszałka Kosickiego powitał Marszałek Władysław Ortyl, który wystąpił również w roli prelegenta w panelu poświęconym *budowaniu marki Makroregionu Karpackiego w kontekście istniejących i przyszłych strategii.* Moderatorem dyskusji był Jakub Groszkowski (PGE).

Prelegenci:

– Serhiy Tereshko – z-ca szefa Misji Ukrainy przy Unii Europejskiej

– Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego (Polska)

– Matteo Bianchi – Koordynator Europejskiego Wydziału ds. Krajowego Stowarzyszenia Włoskich Gmin w Lombardii (Włochy)

– Roberta Santin – Przedstawiciel Biura Regionu Wenecji Euganejskiej przy UE (Włochy)

– Roberta Negriolli – Przedstawiciel Biura Regionu Lombardii przy UE (Włochy)

Odbudowa Ukrainy oraz rozwój zielonych obszarów górskich:

*„Dla Ukrainy integracja regionalna odgrywa kluczową rolę. Współpraca z partnerami z granic UE przyniesie lepsze wyniki w zakresie rozwoju regionów. Dzięki współpracy regionów można zbudować bardziej odporną i pomyślną przyszłość. Ukraina jest zaangażowana w przystąpienie do UE. Jest gotowa na przyjęcie polityki środowiskowej i klimatycznej, w tym Europejskiego Zielonego Ładu. Będzie jednak prawdopodobnie potrzebować wsparcia w tym obszarze, zwłaszcza ze strony władz regionalnych i lokalnych. Będziemy potrzebować wskazówek dotyczących ubiegania się o projekt i jego realizacji”* mówił Serhiy Tereshko podczas debaty poświęconej makroregionowi Karpat.

Marszałek Ortyl również podkreślił potrzebę planowania działań ukierunkowanych na odbudowę Ukrainy „*Należy podjąć działania ukierunkowane na najbliższą przyszłość, kiedy Ukraina stanie się beneficjentem funduszy europejskich. Grupa Karpacka, w której Ukraina uczestniczy jako obserwator, prowadzi różne działania związane z samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w celu ochrony i rozwoju zielonego potencjału regionu poprzez wprowadzenie strategii makroregionalnej.”*

Prelegenci drugiego panelu dyskusyjnego na temat promocji i zrównoważonej turystyki makroregionu alpejskiego odnieśli się, m.in. do współpracy transgranicznej między regionami i państwami członkowskimi UE, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju. „*Bardzo ważne jest, aby pozostać razem, aby wykorzystać różne możliwości, w tym finansowe (Erasmus). W Lombardii szczególnie ważna jest dobra współpraca między sektorem publicznym i prywatnym.”*

Zgodnie stwierdzili, że podejście oddolne ma zasadnicze znaczenie dla regionalnych decydentów politycznych, jak również dla decydentów europejskich. Temat ten jest często poruszany w Komitecie Regionów. *„Ważne jest, aby słuchać burmistrzów małych wiosek na obszarach wiejskich.* *W Lombardii istnieje wyraźna różnica między Alpami a miastami, więc nie może być jednolitego podejścia”.*

24 października 2023 r. w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa **„XYLO Worlds: przemysł, gospodarka i medycyna oparta na zasobach naturalnych”,** w której głos zabrali specjaliści ze środowisk nauki i biznesu z Belgii, Łotwy, Czech, Francji, Słowenii i Polski.

Konferencję zorganizowano we współpracy Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS, Domu Polski Wschodniej w Brukseli, Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Partnerami wydarzenia było Łotewskie Biuro Innowacji i Technologii w Brukseli oraz Słoweńskie Stowarzyszenie Biznesu i Badań.

Uczestników spotkania powitała Ewa Kocińska – Lange, dyrektor Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Magdalena Łyżnicka – Sanczenko, pełniąca obowiązki dyrektora XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, która przedstawiła zgromadzonym ideę konferencji XYLO Worlds, symbiotycznie związanego z naturą świata przyszłości.

Konferencję otworzyło wystąpienie Jorisa Van Ackera, Kierownika Laboratorium Technologii Drewna z Uniwersytetu w Gandawie, który poruszył kwestię roli drewna jako produktu leśnego na rzecz zrównoważonej przyszłości budownictwa. Jego zdaniem zapotrzebowanie na drewno do roku 2050 wyniesie 10 miliardów metrów sześciennych, co jest szczególnie istotne ze względu na wciąż rosnącą liczbę ludności przenoszącej się na obszary miejskie. Rozległe możliwości wykorzystania surowca jakim jest drewno mogą zagwarantować m.in. osiągnięcie celów agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego drewnu, surowcowi przyszłości we współczesnym budownictwie i innych dziedzinach inżynierii udział wzięli przedstawiciele nauki, administracji i biznesu: Antra Viļuma z Politechniki w Rydze, Petr Čermákz Uniwersytetu w Brnie, Jarosław Szewczyk z Politechniki Białostockiej, Primož Simončič zw Słoweńskiego Instytutu Leśnego oraz Tomasz Perkowski z firmy Unihouse. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać konkretne przykłady z zakresu architektury, budownictwa czy materiałoznawstwa. Ponadto dyskutowano o wizji i zasadach nowoczesnej gospodarki leśnej, która dba o zachowanie naturalnych rezerwuarów leśnych i pomników przyrody, kształtując jednocześnie potencjał biznesowy obrotu drewnem.

Druga część konferencji, którą moderowała Katarzyna Dziedzik rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku, poświęcona została prezentacji osiągnięć świata nauki i badań, które są konkretną odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne i wyzwania globalne współczesnego świata. Uczestnicy panelu poznali m.in. wynik prac badawczych nad substancjami bioaktywnymi zawartymi w grzybach drzewnych, które mogłyby stanowić podstawę do opracowania nowych leków na nowotwory, choroby cywilizacyjne i antybiotyków, a także zapoznać się z potencjałem surowców pochodzenia naturalnego oraz dawnych metod w leczeniu ludzi i zwierząt. Ponadto dyskutowano o pozytywnym wpływie obcowania z przyrodą na zdrowie psychiczne współczesnego człowieka oraz propozycją przyjęcia konkretnych rozwiązań ukierunkowanych na stworzenie bardziej zrównoważonej i harmonijnej relacji z naturą, która jest kluczowa dla naszego przetrwania i dobrego samopoczucia.

Dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w swym wystąpieniu zwróciła uwagę, że nadmierna, wszechobecna chemizacja środowiska, rolnictwa czy żywności może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia oraz życia ludzi, zwierząt i roślin. Zdaniem naukowca choroby cywilizacyjne są największą epidemią naszych czasów, na którą nie ma lekarstwa ale natura dostarcza inspiracji i gotowych rozwiązań. Jej zdaniem las i drewno mogą być źródłem „superzwiązków” do zadań specjalnych, które w przyszłości mogą stać się nowymi lekami i suplementami.

Marcin Sielezniew z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku swoje wystąpienie poświęcił gospodarce leśnej i ochronie jednego z najbardziej zagrożonych gatunków motyli europejskich, żółtego Colias. W Europie liczebność motyla żółtego Colias uległa dramatycznemu zmniejszeniu z powodu niszczenia siedlisk i prawdopodobnie także zmiany klimatu. Jedna z ostatnich metapopulacji w Unii Europejskiej przetrwała we wschodniej części Puszczy Knyszyńskiej (Podlaskie), gdzie obecnie jest całkowicie zależna od leśnictwa. W 2021 roku rozpoczęto projekt finansowany przez Lasy Państwowe, mający na celu prowadzenie badań ekologicznych oraz opracowanie i wdrożenie środków ochronnych, zapewniających motylowi przeżycie w długoterminowej perspektywie.

Bérénice Kimpe z klastra Xylofutur przedstawiła perspektywę Francji na temat wpływu sektora leśnego na globalne wyzwania poprzez realizację konkretnych projektów, wpisujących się w wyznaczone przez Komisję Europejską cele, m.in. w zakresie neutralności klimatycznej, biogospodarki i odbudowy bioróżnorodności, w osiągnięciu których sektor leśno-drzewny może odegrać kluczową rolę dzięki ścisłej współpracy z przemysłem i środowiskiem akademickim.

Konferencję podsumowało wystąpienie prof. Lecha Dzienisa, który mówił o koncepcji utworzenia nowej instytucji kultury – Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis, która powstanie do 2027 roku w Województwie Podlaskim. Przyszła siedziba centrum ma liczyć ok. 8 tys. metrów kwadratowych, a odwiedzających może być – zgodnie z naszymi przewidywaniami, kiedy centrum stanie się już popularne – do 2 tys. dziennie – mówił prof. Lech Dzienis.

Profesor przypomniał, że centrum jest wpisane i zatwierdzone jako projekt strategiczny w nowym programie regionalnym, z którego region będzie wykorzystywał środki z UE, z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027. Xylopolis ma wpływać na rozwój regionu, promować województwo, które słynie z terenów puszczańskich, przyciągać turystów, rodziny z dziećmi (ofertą edukacyjną), naukowców i wspierać przedsiębiorców. Podkreślano, że biznes ma być jedną z podstaw działania tego ośrodka.

**Występ Karoliny Cichej oraz Sw@dy** był wydarzeniem towarzyszącym ww. konferencji. Cechą rozpoznawalną Karoliny Cichej jest oryginalna technika gry na kilku instrumentach jednocześnie. Jest laureatką wielu nagród, w 2015 roku znalazła się w oficjalnej selekcji na WOMEX – największym festiwalu World Music na świecie. Ze swą muzyką odwiedziła kilkadziesiąt festiwali w Europie, Azji i Ameryce. Jej płyta „Tany” uzyskała nominację do Fryderyka w kategorii Muzyka Świata.

Występ Karoliny Cichej i Sw@dy w Brukseli związany był tematycznie z konferencją naukową „XYLO Worlds: przemysł, gospodarka i medycyna oparta na zasobach naturalnych”, która organizowana była przez XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Urzędu Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Uczestnicy koncertu mieli okazję usłyszeć m.in. utwór Xylopolis z płyty SAD. Drewniane miasto przyszłości? Zeroemisyjne, bogate w nowoczesne technologie, w pełni skorelowane z naturą i bazujące na tradycjach drewnianej architektury województwa podlaskiego. Xylopolis czyli miasto zasilane naturą. W utworze Cichej i Sw@dy Xylopolis to „miejsce, którego wyglądamy”, bezpieczna przystań z przyszłości, w którą artyści patrzą z nadzieją.

Utwór powstał jesienią 2021 roku jako muzyczna interpretacja idei Xylopolis prezentowanej przez Polskę na EXPO w Dubaju.

*„W ciągu kilku miesięcy pieśń diametralnie zmieniła kontekst”* – mówi Cicha. – *„Pierwotnie utwór dotyczył wizji miejsca, które ma zapewnić ludzkości bezpieczną klimatycznie przyszłość. Trudno teraz nie odczytywać tekstu Xylopolis bez kontekstu tego, co zmieniło się wraz z wybuchem wojny w Ukrainie. „Miejsce którego wyglądamy” bezpieczna przystań z tekstu pieśni Xylopolis nie jest gdzieś „za borami za lasami”, lecz jest tu, blisko, niekiedy w naszych domach, gdzie uchodźcy znajdują bezpieczne schronienie.”*

Premierę Xylopolis poprzedziła publikacja singla, który mocniej oddawał społeczne nastroje po wybuchu wojny. Wiśniowy sad pisany był muzycznym językiem tęsknoty za utraconym domem. Teraz tym językiem Cicha i Sw@da dopisują nadzieję, krzepiące spojrzenie na wielokulturową młodość i naturę. Inspirowaną Podlaskiem.

*„Jest tu magia lasu, brak ograniczeń i nieskrępowana taneczna energia.”* Sw@da, tworząc muzykę, chciał sprawić, żeby słuchacz poczuł impuls do ruchu. *„Szukałem do tego środków w nieoczywistych miejscach”* opowiada. „*Skrzypce i cymbały to niekoniecznie pierwsze instrumenty, które przychodzą do głowy, kiedy myślimy o połamanych tanecznych groove’ach.”*

Białostoccy artyści Karolina Cicha i Sw@da w 2023 r. nominowani zostali do Fryderyków. Za płytę SAD trafili do finału w kategorii „Album Roku Muzyka Korzeni”.

Koncert w Brukseli zorganizowany został przez XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

**Grupa robocza.**

2 marca odbyło się w Brukseli pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. Domu Polski Wschodniej, podczas którego omówiliśmy bieżące zadania oraz został zaktualizowany Plan Pracy DPW na rok 2023.

6 marca, z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli odbyło się szkolenie dla przedstawicieli DPW z RODO i cyberzagrożeń.

W dniu 24 sierpnia odbyło się w Kielcach drugie **doroczne spotkanie Grupy Roboczej Domu Polski Wschodniej**. Podczas całodziennego wydarzenia omówiono zmiany w dokumentach strategicznych DPW, uaktualniono bieżący plan pracy oraz uzgodniono plan pracy na rok 2024.

**Ponadto w okresie sprawozdawczym ukazało się:**

**Newslettery** – 12

**Monitoringi:**

Polityka badań i innowacji: 3

Polityka spójności terytorialnej: 3

Polityka zdrowotna: 4

Polityka przemysłowa: 3

Polityka rolna:4

Opracowała:

Małgorzata Wasilenko