**30 lat Euroregionu „*Sprewa-Nysa-Bóbr”***

Inicjatywa powstania Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” miała swoje zarzewie w rozwoju samorządności. Powstałe w 1990 roku gminy poszukiwały wówczas różnych form jednoczenia się, by sprostać europejskim wyzwaniom. 16 grudnia 1991 roku podpisano Układ *Stowarzyszenia między Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi.* Naszym jedynym i najbliższym sąsiadem, kluczowym członkiem Unii Europejskiej były Niemcy, które 3 października 1990 roku zjednoczyły się na mocy porozumienia zawartego 12 września w Moskwie na konferencji dwa plus cztery.

Układ podpisały nie tylko NRD i RFN,ale także Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W ten sposób kilka miesięcy po pierwszych wyborach samorządowych 27 maja 1990 roku i powstaniu gmin w Polsce, Województwo Zielonogórskie uzyskało bezpośrednią granicę z UE.

Te procesy bardzo silnie oddziaływały na świadomość samorządowców, stąd wójtowie, burmistrzowie i prezydenci inicjowali partnerstwa z gminami europejskimi, a zwłaszcza z niemieckimi. Gminy zielonogórskie były w czołówce tego pędu ku Europie, budowały istniejące do dziś partnerstwa komunalne. W 1990 roku powstał Związek Gmin Zachodnich, którego przewodnictwo objął dr Franciszek Werner, ówczesny przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Gminy województw Jeleniogórskiego, Zielonogórskiego, Gorzowskiego i Szczecińskiego uznały potrzebę zjednoczenia się za ważną w relacjach z niemieckimi gminami.

Otwarciu granic do zjednoczonych Niemiec towarzyszyły bardzo intensywne relacje nie tylko gmin granicznych, ale i całego pogranicza. Najbardziej zauważalnym był boom targowiskowy i masowa wymiana handlowa, kupowania u sąsiadów tego, co było tańsze albo lepsze po drugiej stronie granicy. To był swoisty szturm ekonomiczny, w tej skali nieznany na tej granicy. Ten autentyczny ruch polsko - niemiecki, na swój sposób nieogarnięty chaos, starano się okiełznać w ramy prawno - traktatowe.

Polska podpisała 17 czerwca 1991 roku *Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (*na wzór *Traktatu Elizejskiego z 1963 roku* pomiędzy Francją a Niemcami)*.* Nowe sąsiedztwo Polaków i Niemców wymagało uporządkowania. Na mocy Traktupowstała Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej,której zadaniem było wzmacnianie relacji polsko - niemieckich i inspirowanie do budowania nowych struktur. Traktat bardzo instruktażowo zachęcał do współdziałania we wszystkich dziedzinach życia i porządkował relacje historyczne, po to, by budować sprawne struktury efektywnej współpracy współczesnych społeczeństw i przyszłych pokoleń.

Takimi też były euroregiony. Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka z 21 maja 1980 roku) regulowała powstawanie i istnienie euroregionów w całej Europie, a zatem i na granicach Polski, ponieważ nasz kraj także po 1990 roku ratyfikował tę Konwencję. W roku 1991, dokładnie 21 grudnia, doszło do powstania pierwszego euroregionu na styku trzech państw Czechosłowacji (od 1993 roku Czechy), Polski i Niemiec **Nysa – Neisse - Nisa**.Ten euroregion stał się prekursorem dla tworzenia kolejnych struktur euroregionlanych. Ale też ta przesłanka powodowała osłabienie działań Związku Gmin Zachodnich.

Euroregion **Karpacki,** z jego ekspansywną koncepcją współpracy terytorialnej Polski, Ukrainy (niepodległej od 24.08.1991 roku), Czechosłowacji, Węgier i Rumunii, wzbudził zainteresowanie elit politycznych suwerennością obszarów przygranicznych. Ten Euroregion powstał 14 lutego 1993 roku w Debreczynie, ale na forum Sejmu RP odbyła się debata polityczna o zagrożeniu dla suwerenności Polski z racji powstających euroregionów.

Na granicach Niemiec zachodnich euroregiony miały już kilkadziesiąt lat tradycji, a nawet niemieckie miasto Gronau, przy granicy z Holandią, uchodzi za kolebkę euroregionów w Europie. Tam powstał pierwszy euroregion. Stąd samorządy niemieckie, z nowych obszarów włączonych do UE przez akt zjednoczenia Niemiec, uznały za potrzebne tworzenie euroregionów na granicach z Czechosłowacją (wkrótce Czechami) i Polską.

Szczególnie aktywne były dwa powiaty przygraniczne Forst i Guben. Starosta z Guben, **Horst Neuhaus**, człowiek z zachodnich Niemiec, który jako osoba z zewnątrz nie wiązał swojej przyszłości z pograniczem. Natomiast pochodzący z Forst, starosta powiatu Forst **Jürgen Meissner,** był aktywniejszy w relacjach z samorządowcami polskimi**.** Był przyjacielem Polski i Polaków i jako polityk CDU równoważył swoistą niechęć do Polski burmistrza Forst **Gerharda Reinfelda,** członka tej samej partii**.** Warto jednak zwrócić uwagę, żekluczowi samorządowcy niemieccy po 1990 roku w przygraniczu byli członkami CDU. Władze federalnych Niemiec i kanclerz **Helmut Kohl** bardzo wspierały wszystkie aktywności budowania silnego partnerstwa z Polską. Z polskiej strony w zasadzie wszyscy byliśmy związani z ruchem ówczesnej „Solidarności”.Zwłaszcza gminy Lubsko, Tuplice i Brody i ich włodarze **Piotr Palcat, Ryszard Zawada i Zbigniew Wilkowiecki** budowali partnerskie relacje z powiatem Forst i starostą Meissnerem. Podobne kroki podejmował starosta Neuhaus we współpracy ze mną, jako burmistrzem Gubina. Oczywiście warto sobie uświadomić, że już wówczas miała miejsce kolejna reforma samorządowa w Brandenburgii. Wtedy doszło do łączenia czterech powiatów: Cottbus, Forst, Guben i Spremberg w jeden. A Cottbus pozostał miastem wyłączonym z powiatu. Nazwa nowego powiatu, który powstał w 1993 roku, **Landkreis Spree-Neiβe** była związana z tworzonymi „euroregionalnymi” stowarzyszeniami samorządowymi z obu stron Nysy Łużyckiej. Bez zbędnych komplikacji ustalona została wspólna nazwa tworzonych po obu stronach Nysy Łużyckiej stowarzyszeń gmin, które miały podpisać umowę o utworzeniu euroregionu, czyli „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

To jednak niemieckie stowarzyszenie powstało znacznie wcześniej - już 26 października 1992 roku utworzono w Guben **Euroregion Spree – Neiβe –** **Bober e.V.** Wówczas szczególnie starosta Guben Horst Neuhaus, w porozumieniu z władzami Brandenburgii zabiegał o to, by powstał większy z niemieckiej strony euroregion, wstępnie deklarację przystąpienia złożył **Eisenhüttenstadt** i **Frankfurt nad Odrą**. W pracę nad utworzeniem niemieckiego stowarzyszenia szczególnie był zaangażowany wicestarosta powiatu Guben **Helmut Moelle.**

To właśnie Helmut Moelle, człowiek niezwykle przyjazny Polsce, którego matka z rodziny Wirth, urodziła się na terenie dzisiejszej Ukrainy był do śmierci głównym partnerem w relacjach transgranicznych. Tak wtedy jak i dziś wiele zależy od liderów współpracy polsko-niemieckiej.

W tym czasie, gdy po polskiej stronie od 1992 roku prowadziliśmy konsultacje, uzgodnienia co do utworzenia stowarzyszania gmin Euroregion „Sprewa – Nysa - Bóbr”, w sąsiednim Województwie Gorzowskim ustalono powołanie euroregionu Pro Europa Viadrina. Ta inicjatywa pochodziła ze Słubic.

Chcę w tym wypadku podkreślić, że oba powstające euroregiony od pierwszych dni w 1993 roku budowały drogę do przyjaźni i związków pomiędzy samorządowcami województw Zielonogórskiego i Gorzowskiego, co miało niebagatelne znaczenie, gdy za 5 lat doszło do powstania Lubuskiego. Granica, współpraca z Niemcami i Brandenburgią odgrywał niebagatelna rolę.

Warto w tym momencie powrócić do polskiej sceny politycznej tamtych lat, towarzyszącej tworzeniu naszego euroregionu. Bo te lata 1992 i 1993 były czasem kształtowania polskiej demokracji, sporu o rolę Polski w Europie i sporu o suwerenność. Ogólnopolską debatę zapoczątkowano właśnie w Euroregionie Karpackim. Ale tworzenie euroregionów tylko z Niemcami obudziło u niektórych posłów i senatorów upiory przeszłości. Że niby euroregiony staną się zaczynem stopniowej germanizacji zachodniej Polski i zwiększenia wpływów Niemców w Polsce. Z Sejmu RP w pierwszej połowie 1993 roku przyjechała komisja nadzwyczajna w kilkuosobowym składzie, której celem było zbadanie tezy *o utracie części suwerenności Polski z racji powstawania Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.* Do grupy posłów dołączył senator Walerian Piotrowski. Pamiętam dwóch posłów Wiesława Janowskiego i Włodzimierza Puzynę. Pytania o intencje, zasady, plany Euroregionu były kierowane do polskich i niemieckich samorządowców. Pierwszym przepytywanym byłem ja, jako burmistrz w Urzędzie Miejskim w Gubinie. Szukano argumentów o zagrożeniu suwerenności, o dyktacie Niemców. Uspakajaliśmy zapewnieniami o partnerstwie polsko-niemieckim o inicjatywnej roli polskich samorządów i samorządowców o racjonalnej obronie naszych interesów pogranicza. Największe zdziwienie wywołała wizyta komisji poselskiej w Guben, u burmistrza Guben Bernda Balzarka**.** Pytany przez posłów burmistrz Balzarek, mówił o swoich wątpliwościach co do wstąpienia do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, odpowiadając wprost: „to burmistrz Fiedorowicz tak napiera, to jego pomysł i on tu ma decydujący głos, a skoro on chce to i ja się zgadzam”. Zdumienie posłów było gigantyczne. To jednak nie Niemcy tu rozdają karty, to nie Niemcy chcą coś narzucić Polsce tylko Polacy wykazują otwartość europejską i budują dojrzałą strukturę transgraniczną. Jednocząc się, tworzą silny podmiot na zachodniej granicy Polski, a istniejące w Europie euroregiony, niemal już na wszystkich europejskich granicach, ułatwiały wszystkim ocenę ich przydatności.

Powołanie do życia **Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”** zostało wsparte przez miasto Zielona Góra, wówczas prezydentem był **Roman Doganowski** oraz Urząd Wojewódzki, którym kierował wojewoda **dr Jarosław Barańczak.** Dokładnie **2 czerwca 1993** w Zielonej Górze odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego przyjęto statut stowarzyszenia i wybrano pierwsze władze. W zebraniu założycielskim uczestniczyli przedstawiciele 18 gmin :

Gmina Świdnica,

Gmina Zielona Góra,

Miasto i Gmina Jasień,

Gmina Torzym,

Miasto i Gmina Nowogród Bobrzański,

Gmina Bobrowice,

Miasto Żagań,

Gmina Brody,

Gmina Tuplice,

Gmina Trzebiel,

Gmina Lipinki Łużyckie,

Miasto Gubin,

Gmina Żary,

Miasto i Gmina Lubsko,

Miasto Zielona Góra,

Gmina Gubin,

Gmina Maszewo,

Miasto Żary

ora Wojewoda Zielonogórski.

Prezydent Roman Doganowski uroczyście otworzył zebranie założycielskie, a wojewodę Zielonogórskiego reprezentował wicewojewoda **Władysław Drozd**. W zebraniu uczestniczył także **Krzysztof Kaliszuk -** asystent wojewody zielonogórskiego. Zebranie założycielskie prowadziła sekretarz Miasta Zielona Góra **Ewa** **Trzcińska**. Do pierwszego konwentu, który od chwili powstania pełni rolę zarządczą w Stowarzyszeniu, powołano następujące osoby: **Ewa Trzcińska** – Zielona Góra, **dr Jarosław Barańczak** – Wojewoda Zielonogórski, **Piotr Palcat** – Lubsko, **Marek Cieślak** – Żary, **Ryszard Zawada** – Tuplice, **Grzegorz Jankowski** – Nowogród Bobrzański i **Czesław Fiedorowicz** – Gubin. Konwent po ukonstytuowaniu wybrał prezesem Czesława Fiedorowicza, a wiceprezesem Piotra Palcata. Do komisji rewizyjnej wybrano: **Krzysztof Szymański –** Lipinki Łużyckie, **Józef Górniak –** Jasień i **Zbigniew Wilkowiecki –** Brody. Po ukonstytuowaniu przewodniczącym został Krzysztof Szymański. Przez 30 lat istnienia Stowarzyszenie przyjęło nowych członków, gminy a po 1999 roku powiaty. Przez te trzy dekady niektóre gminy zrezygnowały z członkostwa w Euroregionie, inne ponownie powróciły. Dziś Stowarzyszenie Gmin RP liczy 47 gmin i 7 powiatów a członkostwo Wojewody Zielonogórskiego przeszło na Wojewodę Lubuskiego i zmieniło status na wspierający.

Od chwili powstania Euroregionu biuro znajdowało się w Gubinie przy ul. Piastowskiej 18. Pierwszym dyrektorem biura od 6 stycznia 1994 była **Bożena Buchowicz**, która uczestniczyła w pracach założycielskich Stowarzyszenia nie będąc jeszcze pracownikiem biura. Drugim dyrektorem do dziś jest od 6 stycznia 2022 **Izabela Pantkowska.** Na przestrzeni lat działalności udało się od miasta Gubina kupić siedzibę Stowarzyszenia i ją wyremontować.

Celem powstania Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” było podpisanie umowy partnerskiej z niemieckim Stowarzyszeniem Euroregion Spree-Neiβe-Bober e.V. w celu powołania do życia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Umowę o powstaniu podpisano 21 września 1993 roku w Gubinie (w Domu Kultury) z polskiej strony podpisał ją **Czesław Fiedorowicz** (burmistrz Gubina) prezes Stowarzyszenia, a z niemieckiej prezydent niemieckiego Stowarzyszenia **Waldemar Kleinschmidt** (nadburmistrz Cottbus). Od chwili powstania Euroregion używa obu nazw czyli polskiej i niemieckiej. Szczegółową działalność Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” opisują coroczne bardzo obszerne sprawozdania i nie ma potrzeby powielania tych treści. Sprawozdania przygotowywane są też na posiedzenia **Rady Euroregionu** czyli zebrania wszystkich polskich i niemieckich członków. Te dokumenty dowodzą ogromnego dorobku będącego wynikiem sumiennej aktywności członków Euroregionu i benedyktyńskiej pracy biura w Gubinie. Od chwili powstania 35 pracowników na pełnych etatach pracowało lub pracuje w naszym biurze. Przez te lata naszej działalności koncentrowaliśmy się na współpracy polsko - niemieckiej głównie z Brandenburgią, ale i Saksonią. Zbudowaliśmy lub pomogliśmy zbudować kilka tysięcy partnerstw transgranicznych. Niektóre trwają do dziś, inne było okresowe albo też związane z realizacją konkretnych projektów. Od chwili powstania aktywnie uczestniczymy w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W 1995 roku w Szczecinie byliśmy jednym z inicjatorów utworzenia platformy współpracy euroregionów na wszystkich granicach Polski i od tego roku **Forum Polskich Regionów Granicznych** odbywa swoje obrady w innym euroregionie. My byliśmy organizatorem FPRG trzykrotnie. Z naszej inicjatywy, przy ogromnym zaangażowaniu naszego biura doszło do powstania w 2013 roku **Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej** skupiającej polskie stowarzyszenia współtworzące euroregiony wszystkich granic Polski (dziś 15 euroregionów a 16 zostanie przyjęty 14 czerwca 2023 roku). Biuro w Gubinie jest od chwili powstania siedzibą Federacji. A prezes Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pełni funkcję przewodniczącego zarządu Federacji od chwili powstania.

W 2001 roku wstąpiliśmy z do **Związku Lubuskich Organizacji** **Pozarządowych,** należymy też do **Polsko - Niemieckiego Klastra** **Turystyki Historycznej** od 2021 roku. Bardzo szybko – w roku 1996 - przystąpiliśmy też do **Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych**, organizacji zrzeszającej większość euroregionów na granicach Europy. SERG częściej znany pod nazwę AGEG jest silną reprezentacją i głosem euroregionów i regionów transgranicznych w brukselskich strukturach Unii Europejskiej. Hołdujemy unijnej zasadzie jednoczenia się, współpracy europejskiej, pozyskiwania doświadczeń z innych regionów UE. Od 1995 roku odpowiadamy za środki UE kierowane na projekty transgraniczne w ramach programu przedakcesyjnego **Phare CBC** a po wstąpieniu Polski do UE w ramach **Interreg.** Dzięki realizacji projektów w ramach Funduszu Małych Projektów (średnio koszt projektu około 5-8 tys EURO) *dofinansowaliśmy* ***2.684*** *projekty na kwotę* ***22.506 811*** EURO (wcześniej ECU).

Fundusze unijne stały się kluczowym instrumentem naszej współpracy, bez finansowej pomocy Unii Europejskiej współpraca polsko - niemiecka byłaby niemożliwa. Od 1996 roku jesteśmy Jednostką Centralną Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dzięki funduszom z budżetów Polski i Niemiec tysiące młodych ludzi z obu krajów miało możliwość poznać się, zaprzyjaźnić i poznać kraj swojego sąsiada. Dofinansowaliśmy blisko 2800 projektów na kwotę blisko 16 milionów złotych.

Jesteśmy otwarci i przejmujemy wszystkie zadania przekazywane nam z Warszawy, głównie z resortów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji oraz polityki regionalnej. Reprezentujemy interesy naszych członków, ale również jesteśmy blisko organizacji pozarządowych, dla których istotna jest współpraca polsko – niemiecka. Lata naszej działalności to możliwie najszersza współpraca z kolejnymi wojewodami zielonogórskimi i lubuskimi. Z chwilą powstania Województwa Lubuskiego współdziałamy z władzami samorządowymi, Zarządem Województwa, marszałkami i Sejmikami w takim stopniu, jakim sobie tego życzą.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” był i jest aktywny w każdym wymiarze relacji polsko-niemieckich. We wszystkich dziedzinach życia staramy się być widoczni i potrzebni. Wpisujemy się w głos Unii Europejskiej, gdy dotykamy wielkich problemów integracji europejskiej i stajemy w obronie mieszkańców pogranicza, którzy walczą o normalność i bezpieczeństwo obu społeczności nad Nysą Łużycką i Odrą. Mieliśmy swój udział w budowie każdego nowego przejścia granicznego na Nysie Łużyckiej, zabiegamy o ułatwienia w przekraczaniu granicy i pomagamy znosić bariery graniczne.

*Euroregion to jego członkowie, to liderzy współpracy transgranicznej, to oni nadają ton, oni są motorem sprawczym najlepszych w historii XX I XXI wieku relacji pomiędzy Polską a Niemcami.* Dzień 30 - lecia Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” to okazja do podziękowania wszystkim aktywnym podmiotom i ludziom zaangażowanym w naszą strukturę.

Dziękuję za pomoc udzielną Euroregionowi, za partnerstwo i porozumienie w budowaniu możliwie najlepszych relacji z Niemcami.