PROJEKT

**Uchwała Nr …/…/…  
Sejmiku Województwa POMORSKIEGO**

**z dnia … roku**

**w sprawie przystąpienia Województwa Pomorskiego do Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego w charakterze obserwatora**

Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa   
(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566 z późn.zm.[[1]](#footnote-1)) oraz na podstawie rozdziału II, pkt. A i rozdziału III pkt. A „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego”, przyjętych Uchwałą Nr 127/XII/25 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 roku.

**Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:**

**1**

Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża wolę przystąpienia do Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego KPMB (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC) w  charakterze obserwatora.

**2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.

**3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Sejmiku**

**Województwa Pomorskiego**

**…**

**UZASADNIENIE**

Do Sejmików Województw: Pomorskiego, Zachodniopomorskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego wpłynęło pismo pani Anity Kucharskiej – Dziedzic, posłanki na Sejm RP X kadencji, Przewodniczącej Delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego zachęcające do przystąpienia delegacji Sejmiku Województwa Pomorskiego do tej organizacji.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego KPMB (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC) to forum dialogu politycznego, które zostało powołane w 1991 roku w Helsinkach. Jego celem jest wzmacnianie współpracy między parlamentarzystami z regionu Morza Bałtyckiego i promowanie zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego i ekonomicznego.

Główne cele Konferencji to:

* Podnoszenie świadomości i budowanie opinii publicznej nt. bieżących zagadnień politycznych istotnych dla regionu
* Inicjowanie politycznych działań, które wspierają rozwój regionu
* Wzmacnianie demokratycznych instytucji w państwach członkowskich
* Usprawnianie dialogu między rządami, parlamentami i społeczeństwem obywatelskim
* Budowanie wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego poprzez współpracę parlamentów krajowych i regionalnych.

W Konferencji uczestniczą delegacje z 10 parlamentów krajowych (Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja) oraz przedstawiciele 7 parlamentów regionalnych, m.in. z Bremy, Wysp Owczych, Grenlandii, Hamburga, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Szlezwika-Holsztyna i  Wysp Alandzkich.

Obecność polskich sejmików w KPMB nie tylko wzmocni pozycję delegacji Sejmu i  Senatu RP oraz ułatwi polskim regionom szerszy wgląd w politykę międzynarodową w tym bałtycką, co jest bardzo istotne z punktu widzenia naszego regionu i przyjętych w dniu 24 lutego Uchwałą Nr 127/XII/25 Sejmiku Województwa Pomorskiego „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego”. Obszar Morza Bałtyckiego i współpraca z partnerami z tego obszaru czy współpraca sieciowa w  regionie Morza Bałtyckiego jest jednym z ważniejszych działań międzynarodowych Województwa Pomorskiego.

Fakt, że wśród członków KPMB znajdują się parlamenty regionalne z Republiki Federalnej Niemiec, tj. Hamburga, Meklemburgii Pomorza Przedniego i Szlezwika Holsztynu, z którymi Województwo Pomorskie współpracuje już w ramach Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku czy Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego BSSSC, jeszcze bardziej wzmacnia decyzję przystąpienia do tej organizacji. Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego będzie kolejną organizacją, dzięki której nadbałtyckie regiony będą mogły nawiązać współpracę z  regionami naszych sąsiadów i w której rola nadbałtyckich regionów będzie jeszcze bardziej znacząca.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że Polska dysponuje zaledwie jednym głosem w  KPMB wśród 17 członków. Dzięki włączeniu reprezentantów Województwa Pomorskiego i dwóch pozostałych województw lepiej reprezentowane będą interesy całego kraju w tym zgromadzeniu. Obecnie brak głosów polskich sejmików wojewódzkich stanowi znaczącą przeszkodę w budowaniu siły i pozycji polskiego stanowiska i ogranicza możliwość wpływu na politykę w obszarze Morza Bałtyckiego. Jest to szczególnie ważne w obliczu kształtowania się nowej architektury bezpieczeństwa i tworzenia polityki ochrony terenów nadmorskich oraz ochrony klimatu i środowiska.

Najwyższym organem BSPC jest Stały Komitet, który zatwierdza Statut oraz Regulamin organizacji oraz przegotowuje Doroczne Konferencje. Zalecenia corocznych Konferencji wyrażane są w Rezolucji Konferencji opracowanej przez Komitet Redakcyjny oraz przyjęte w drodze konsensusu. Prace BSPC koordynuje Sekretarz Generalny. Członkowie organizacji wnoszą składki do Wspólnego Mechanizmu Finansowania BSPC, co jest uregulowane w statucie. W statucie jest również mowa o zasadach członkostwa „Członków Obserwatorów”.

Status „Obserwatora” umożliwi udział oraz prawo zabrania głosu delegacji sejmiku WP w dorocznych konferencjach Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego KPMB. Status ten nie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów składki członkowskiej.

Obserwatorzy są zachęcani do aktywnego zainteresowania kwestiami BSPC i  przyczyniania się do rozpowszechniania rezolucji BSPC oraz innych oświadczeń i  opinii.

1. Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, 1940. [↑](#footnote-ref-1)