W dniu 28 października 2016 r. w siedzibie MSZ przy ul. Krywulta 2 miała miejsce Konferencja twinningowa 2016. Wydarzenie to organizowane jest raz do roku przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. twinning i TAIEX w DWR i służy promocji unijnych programów pomocowych - twinning i TAIEX wśród polskiej administracji publicznej. Programy te wchodzą w skład instrumentów finansowych Komisji Europejskiej IPA i ENI.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział około 50 osób reprezentujących polską administrację publiczną.

Podczas konferencji przedstawiono statystyki realizacji projektów twinningowych i TAIEX przez polskie instytucje zarówno w roku 2016, jak i w kilkuletnim ujęciu.

Wykres przedstawia polskie oferty przygotowane i projekty wygrane w latach 2011-2016[[1]](#footnote-1)

W 2016 r. polskie instytucje przygotowały 14 projektów twinningowych, z tego wygrały sześć projektów, tj. dla: Mołdawii (dwa projekty - w obszarze rolnictwa i ochrony zdrowia)[[2]](#footnote-2), Ukrainy (jeden projekt w obszarze ochrony granic)[[3]](#footnote-3), Gruzji (jeden projekt w obszarze ochrony zdrowia)[[4]](#footnote-4), Chorwacji (jeden projekt w obszarze medycyny sądowej)[[5]](#footnote-5) oraz dla Kosowa (jeden projekt w obszarze integracji europejskiej)[[6]](#footnote-6). Suma budżetów ww. projektów finansowanych przez Komisję Europejską wynosi 6,67 mln euro.

Po krótce przedstawiono także zapowiadaną na 2017 r. możliwość rozpoczęcia pierwszych projektów twinningowych na Białorusi.[[7]](#footnote-7)

Jeśli wziąć pod uwagę europejski kontekst, to Polska znajduje się poza pierwszą piętnastką najbardziej aktywnych państw UE w realizacji projektów twinningowych. Najaktywniejsze obecnie kraje to Niemcy i Litwa.

W ramach TAIEX liczba mini-projektów realizowanych w ostatnich latach przez polskich ekspertów oscyluje pomiędzy 140 a 200 rocznie, co sytuuje Polskę w pobliżu 10 miejsca w UE. Najaktywniejsze obecnie kraje to Włochy i Chorwacja.

Wykres przedstawia liczbę projektów TAIEX realizowalnych przez polskich ekspertów w państwach beneficjentach w latach 2010-2016. Wartość z 2016 r. dotyczy wyłącznie pierwszego półrocza.[[8]](#footnote-8)

W ww. okresie najwięcej projektów realizowanych było dla: Ukrainy, Turcji i społeczności tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

Wykres przestawia liczbę wizyt studyjnych TAIEX w Polsce w latach 2010-2016. Wartość z 2016 r. dotyczy wyłącznie pierwszego półrocza. [[9]](#footnote-9)

W przestawionym okresie największe zainteresowanie wizytami w Polsce zgłaszały administracje Macedonii, Ukrainy i Turcji.

W kilkuletniej perspektywie do najaktywniejszych polskich instytucji w realizacji projektów TAIEX, można zaliczyć Ministerstwo Finansów oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

W 2016 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. programów twinning i TAIEX został poproszony przez Komisję Europejską o pomoc w technicznej selekcji kandydatów w ramach konkursu na doradców wysokiego szczebla dla rządu Republiki Mołdawii (High Level Advisors). Celem konkursu było wyłonienie 26 doradców dla ścisłego kierownictwa kluczowych dla dialogu z Komisją Europejską instytucji administracji publicznej Mołdawii. Przesłano Komisji Europejskiej 22 zgłoszenia z Polski (wśród 473 zgłoszeń z całej UE). KE wraz z beneficjentem zdecydowała o wyborze jednego doradcy z Polski w dziedzinie walki z korupcją.[[10]](#footnote-10) Najwięcej doradców dla rządu republiki Mołdawii wyłoniono spośród kandydatów zgłoszonych przez Litwę – pięć osób.

Kolejne prezentacje (dwie) przedstawione przez przedstawicieli Instytutu Badań Publicznych realizującego dwa projekty twinningowe dla Macedonii oraz przez Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych realizujących projekt twinningowy w Mołdawii dotyczyły technicznych aspektów ww. projektów i spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Podczas konferencji wywiązała się dyskusja, w której najczęściej padały następujące postulaty:

* Sygnalizujące potrzebę opracowania przez DWR dokumentu o charakterze prawodawczym, regulującym zasady realizacji przez polskie instytucje projektów twinningowych. W odpowiedzi na ww. postulat, mając na uwadze ewentualne prawno-organizacyjne następstwa wejścia w życie przedmiotowego dokumentu dla instytucji dotychczas realizujących projekty twinningowe DWR poprosiło zebranych o przedstawienie ww. postulatu na piśmie.
* Sygnalizujące potrzebę organizowania przez DWR spotkań szkoleniowych dotyczących konkretnych aspektów realizacji projektów twinningowych.
* Potrzebę kontynuowania, a nawet wzmocnienia dotychczasowego zaangażowania polskich placówek dyplomatycznych w promocję polskiej administracji publicznej w kontekście nawiązywania współpracy twinningowej w państwach beneficjentach.

1. Opracowano na podstawie danych DWR. [↑](#footnote-ref-1)
2. Realizowane przez odpowiednio: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. [↑](#footnote-ref-2)
3. Realizowany przez Komendę Główną Straży Granicznej. [↑](#footnote-ref-3)
4. Realizowany przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof., J. Nofera. [↑](#footnote-ref-4)
5. Realizowany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. [↑](#footnote-ref-5)
6. Projekt został wygrany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (jako młodszym partnerem) w konsorcjum z Niemcami i Chorwacją. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pierwszy projekt miałby dotyczyć obszaru zainteresowania Narodowego Banku Polskiego. [↑](#footnote-ref-7)
8. Opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej. [↑](#footnote-ref-8)
9. Opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej. [↑](#footnote-ref-9)
10. Został nim pan Paweł Wojtunik były szef CBA. [↑](#footnote-ref-10)