**Protokół nr XVI/2025**

**z obrad XVI uroczystej sesji Rady Powiatu**

**Golubsko-Dobrzyńskiego VII kadencji**

**zwołanej na dzień 12 czerwca 2025 roku**

**w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni**

**Ad. 1**

 O godzinie 14.00 XVI sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Boluk-Sobolewski. Poprosił wszystkich o powstanie oraz o wprowadzenie sztandaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 Przewodniczący Rady Powiatu przekazał smutną wiadomość o śmierci pracownika samorządowego, samorządowca, radnego Rady Powiatu trzech kadencji, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, członka Zarządu Powiatu VI kadencji – Romana Mirowskiego. Wskazał, że był on człowiekiem otwartym, serdecznym i przyjacielskim. Przewodniczący Boluk-Sobolewski poprosił o uczczenie pamięci zmarłego chwilą ciszy.

**Ad. 2**

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący zwrócił się do Starosty z prośbą o asystę w przywitaniu przybyłych na XVI sesję Rady Powiatu gości.

 Starosta Golubsko-Dobrzyński powitał przybyłych na uroczystą sesję Rady Powiatu, przeprowadzoną w ramach, po raz pierwszy zorganizowanego, Święta Powiatu. Przywitał przybyłych na sesję Radnych Powiatu, przedstawicieli władz samorządowych, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Ardanowskiego, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Dominikę Zawadzką-Klonowską, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego Angieszkę Brzezińską, pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służby mundurowe, przewodniczących rad, kierowników instytucji powiatowych działających w ramach administracji zespolonej.

 Przewodniczący Rady Powiatu wskazał, że jest zaszczycony możliwością poprowadzenia uroczystej sesji Rady Powiatu. Ponownie przywitał przybyłych gości, byłych przewodniczących Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, starostów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, wiceprzewodniczących Rady Powiatu i wicestarostów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Podziękował Staroście za pomoc w otwarciu sesji i przywitaniu gości.

**Ad. 3**

 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu Przewodniczący Rady stwierdził, iż na ogólną liczbę 17 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

 Nieobecni: radna Agnieszka Malon, radny Wojciech Adamiak, radny Tomasz Smoliński.

**Ad. 4**

 Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił do wysłuchania recitalu muzycznego w wykonaniu Pani dr Agnieszki Brzezińskiej oraz Pana Bartłomieja Kozłowskiego.

 Pani Agnieszka Brzezińska przekazała, że zaprezentowane zostaną 4 utwory – Andante Cantabile, którego autorem jest Józef Haydn oraz 3 utwory autorstwa Fryderyka Chopina.

*W tym miejscu miał miejsce występ muzyczny.*

 Przewodniczący podziękował Pani Brzezińskiej i Panu Kozłowskiemu za wprowadzenie zebranych w uroczysty nastrój. Następnie podziękował Pani Dyrektor za umożliwienie organizacji uroczystej sesji Rady Powiatu w Ośrodku Chopinowskim. Podkreślił, że Ośrodek Chopinowski, tak samo jak Zamek Golubski, jest perełką w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. Pan Boluk-Sobolewski wskazał, iż jest to instytucja prowadzona przez samorząd wojewódzki, przy udziale finansowym gminy Radomin. Wyraził nadzieję na kolejne spotkania zwieńczone muzycznymi występami.

 Przewodniczący Rady Powiatu przytoczył anegdotę o Fryderyku Chopinie. Opowiedział, że gdy Fryderyk Chopin grywał swoje improwizacje na organach w pobliskim kościele parafialnym, w pewnym momencie przyszedł proboszcz i powiedział, że nie zna granego utworu, a Chopin odpowiedział, że być może kiedyś będzie znany. Odnosząc się do przytoczonej anegdoty wskazał, że obecnie świat zna wiele utworów Chopina, który rozsławił nie tylko swoją muzykę, ale również i Polskę.

**Ad. 5**

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady Jacek Boluk-Sobolewski odniósł się do 35-lecia pierwszych wolnych wyborów oraz uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym, w wyniku czego powstały gminy, a 8 lat później powiaty i województwa. Wskazał, iż ww. rocznica przytłumiona została przez organizowane w czerwcu br. wybory prezydenckie. W celu przypomnienia istoty i znaczenia samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego poprosił Panią dr Dominikę Zawadzką-Klonowską o przedstawienie prelekcji dotyczącej problemów ustrojowych samorządu powiatowego.

 Na wstępie Pani dr Zawacka-Klonowska podziękowała za otrzymane na sesję zaproszenie. Wskazała, że jako adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, swoje badania naukowe koncentruję m.in. w obszarze ustroju samorządu terytorialnego. Nadmieniła, iż z okazji 35-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, przygotowała prelekcję dotyczącą władztwa ustrojowego przysługującego samorządowi powiatowemu, czyli roli, miejsca i zakresu samodzielności ww. samorządu. Pani Zawacka-Klonowska przekazała, że jej intencją jest opowiedzenie o władztwie ustrojowym na przykładzie powoływania organów pomocniczych a dokładnie możliwości powoływania organu, jakim jest rada kobiet. Wskazała, że w swoim wystąpieniu dążyć będzie do uzyskania odpowiedzi na pytanie czy ustrojowe organy samorządu terytorialnego (Rada Powiatu i Zarząd Powiatu) posiadają kompetencję prawną do uchwalania i powoływania ww. organu i czy jest ku temu podstawa prawna. Podkreśliła, że Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego został przywrócony w 1999 roku, w ramach reformy administracyjnej. Jest on ogniwem pośrednim pomiędzy gminą a województwem. Istnienie i funkcjonowanie powiatu regulowane jest przede wszystkim konstytucją z dnia 2 kwietnia 1997 roku i ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 Pani dr Dominika Zawacka-Klonowska, kontynuując swoje wystąpienie wskazała, że władztwo ustrojowe powiatu wiąże się z zakresem samodzielności terytorialnej i samodzielności ustrojowej, czyli możliwością organizowania swojej wewnętrznej struktury, działania i realizowania zadań publicznych. Powiat wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, co oznacza, że posiada realną podmiotowość prawną i podmiotowość polityczną określoną w granicach prawa. Odwołując się do praw, jakie posiada powiat, Pani doktor wskazała na prawo do stanowienia prawa miejscowego, np. w formie uchwał Rady Powiatu. Ponadto powiat ma prawo do posiadania własnego budżetu i prowadzenia polityki finansowej do tworzenia jednostek organizacyjnych, takich jak np. szpitale, szkoły średnie, domy pomocy społecznej, a także prawo do zarządzania swoim majątkiem. Zaznaczyła, iż należy pamiętać, że władztwo powiatu nie jest nieograniczone. Działa on w granicach ustalonych przez powszechnie obowiązujące prawo. Autonomia decyzyjna powiatu pozwala na dostosowywanie działań do lokalnych potrzeb. Autonomia jest nie tylko przywilejem, lecz wiąże się również z dużą odpowiedzialnością za rozwój lokalny, jakość usług publicznych oraz gospodarowanie wspólnym dobrem publicznym. Pani dr Zawacka-Klonowska podkreśliła, że władztwo ustrojowe powiatu stanowi istotny element demokratycznego państwa – wyraz zasady subsydiarności, na mocy której zadania publiczne przekazywane są na możliwie najniższy, najbliższy obywatelowi poziom. Nadmieniła, że w dobie współczesnych wyzwań, zarówno społecznych, politycznych, jak i gospodarczych silny, dobrze zorganizowany powiat jest gwarantem suwerennego państwa i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

 W dalszej kolejności Pani dr Zawacka-Klonowska przeszła do tematu możliwości powoływania rady kobiet przez organy samorządu powiatowego. Wskazała, że ww. zagadnienie było przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, a następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła możliwości powoływania rady kobiet przez organ wykonawczy samorządu gminnego, co stwarza możliwość analogicznego odniesienie sytuacji do organu wykonawczego powiatu. Przekazała, że dążyć będzie do udzielenia odpowiedzi na pytania, czy na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, istnieje podstawa prawna do powoływania rady kobiet i innych rad społecznych, czy zachodzi zatem konieczność istnienia ustawowej delegacji do tworzenia jakichkolwiek organów konsultacyjnych i opiniodawczych, w tym ustalenia, w jakim akcie prawnym mogłoby znaleźć się takie upoważnienie. W pierwszej kolejności Pani doktor przeszła do określenia charakteru prawnego rady kobiet. Wskazała, że rady społeczne nie są organami jednostek samorządu terytorialnego. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 169 ust. 1 stanowi, iż jednostki samorządu terytorialnego, wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i organów wykonawczych. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu, których powoływanie w jednostkach samorządu terytorialnego jest obowiązkowe. Pani dr Zawacka-Klonowska wskazała, że organy jednostek samorządu terytorialnego są organami administracji publicznej, co pozwala na definiowanie ich jako podmiotów należących do struktury aparatu administracyjnego. Podkreśliła, że organ administracji publicznej jest wewnętrzną jednostką organizacyjną, w ramach której podmiot administracji publicznej wykonuje w jej imieniu i na jej rachunek oraz odpowiedzialność przypisane jej zadania i kompetencje.

Rada kobiet nie jest organem powiatu w znaczeniu ustrojowym, lecz nie można powiedzieć, że powoływanie takiego organu jest sprzeczne z przepisami. Rady kobiet pełnią funkcje doradczo-konsultacyjne. Pani doktor, za profesorem Janem Zimmermannem wskazała, że rada kobiet jest organem pomocniczym. Organy pomocnicze nie są organami administracji publicznej w ścisłym znaczeniu, gdyż nie posiadają własnych kompetencji władczych, kompetencji do samodzielnego wykonywania działań z zakresu administracji publicznej. Organy pomocnicze to organy, które mogą występować z inicjatywą, czy też opiniować przedstawione im sprawy przez organy decydujące. Powołanie rady kobiet jako organu konsultacyjno-doradczego może być przejawem władztwa ustrojowego przysługującego jednostkom samorządu terytorialnego. Pani prelegent podkreśliła, że jednostka samorządu terytorialnego jest samodzielna w kształtowaniu swojej wewnętrznej struktury organizacyjnej. Zadaniem organu doradczego jest m.in. wyrażanie opinii, doradzanie w zakresie spraw dotyczących polityki rodzinnej, ochrony przed przemocą, dostępności do opieki zdrowotnej czy też aktywizacji zawodowej kobiet. Utworzenie rady kobiet przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, może być przejawem nie tylko władztwa ustrojowego, ale również władztwa organizacyjnego, które przysługuje organom administracji publicznej. Pani doktor wskazała, że w związku z powyższym nie można zgodzić się z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, który w swoim wyroku stwierdził, iż organ jednostki samorządu terytorialnego, powołując radę kobiet, podjął działanie w zakresie powołania organu administracji publicznej, ponieważ rada kobiet nie jest organem administracji publicznej, gdyż nie posiada kompetencji władczych. Pani dr Zawacka-Klonowska nadmieniła, że w obecnym stanie prawnym, rada kobiet mogłaby zostać powołana zarówno przez organ stanowiący, jak i organ wykonawczy powiatu. W oparciu o art. 169 ust. 4 Konstytucji RP ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego, określają w granicach ustaw ich organy stanowiące. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określa się w statucie jednostki, czyli w akcie prawa miejscowego uchwalanym przez organ stanowiący. Pani prelegent przekazała, że na ustrój wewnętrzny składa się ustalenie struktury organizacyjnej wspólnoty samorządowej, liczby członków organów kolegialnych, kształtu aparatu urzędniczego oraz wyliczenie funkcjonujących agencji wspólnoty. Z powyższego wynika, że organy stanowiące mogłyby nie tylko utworzyć organ pomocniczy, ale również umieścić w statucie jednostki samorządu terytorialnego podstawę prawną zawierającą delegację do utworzenia jakiejkolwiek rady społecznej przez organ wykonawczy. Pani Zawacka-Klonowska nadmieniła, że możliwość powoływania rady społecznej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, wynika również z faktu, iż upoważnienie do kształtowania treści statutu ma charakter ogólny, a nie kazuistyczny, co wielokrotnie podkreślane było przez Naczelny Sąd Administracyjny, np. w wyroku z 21 listopada 2013 roku, który stwierdził, że brak ustawowego uregulowania określonych kwestii ustrojowych, tak zwane milczenie ustawodawcy, nie oznacza generalnie zakazu wypowiadania się na ten temat w statucie. Ograniczenie takie nie wynika z art. 169 ust. 4 Konstytucji, który stanowi o ustroju wewnętrznym jednostki samorządu terytorialnego regulowanym w granicach ustaw, a nie w zakresie określonym w ustawie, jak np. art. 168 ustawy zasadniczej. Pani doktor zaznaczyła, że z przedstawionym rozumieniem materii statutowej pozostaje zbieżna wykształcona w orzecznictwie sądowym konstrukcja tzw. samodzielności statutowej, zgodnie z którą statut może normować wszystkie zagadnienia ustrojowe, nieunormowane wyraźnie w ustawie, byleby nie był sprzeczny z jej przepisami. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 września 2016 roku orzekł, że jako dopuszczalne można by uznać tworzenie ciał, czy też organów nieprzewidzianych w ustawie, o ile nie przejmowałyby one kompetencji przyznawanych na rzecz organów powołanych ustawą, a więc organów ustrojowych. Zasadniczo działanie takie możliwe jest tylko w ramach normowania wewnętrznego ustroju i w formie aktu prawa miejscowego, czyli w statucie. Pani Zawacka-Klonowska przekazała, że obecna praktyka powoływania organów pomocniczych jest różna. Sądy administracyjne w tym Naczelny Sąd Administracyjny, stoją na stanowisku, iż nie istnieje podstawa prawna do powoływania takich ciał w ustawach ustrojowych. Pani doktor podkreśliła, że praktyka powoływania  rad jest jednak inna np. powołanie organów opiniodawczo-konsultacyjnych na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia z 12 kwietnia 2024 roku, zarządzenia Starosty Człuchowskiego z dnia 18  lipca 2023 roku czy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10  stycznia 2024 roku. Podstawa prawna zależna jest od szczebla samorządu terytorialnego. W samorządzie gminnym powołuje się art. 31 ustawy, zgodnie z którym wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz oraz art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w myśl którego kierownikiem urzędu gminy jest wójt. W samorządzie powiatowym, w myśl art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. W przypadku szczebla wojewódzkiego podstawę prawną stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. Pani doktor podkreśliła, że doktryna prawa administracyjnego nie zgadza się ze stanowiskiem sądów administracyjnych wskazując, że nie tylko akt prawa miejscowego może powołać organ o charakterze konsultacyjno-doradczym, lecz również akt prawa wewnętrznego np. zarządzenie starosty. Pani Zawacka-Klonowska przywołała rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej, a konkretniej § 134, w myśl którego wyróżnia się dwie kategorie podstaw prawnych wydawania aktów wewnętrznych, czyli zarządzeń, a także uchwał – przepis, który upoważnia dany podmiot do uregulowania określonego zakresu spraw oraz przepis, który wyznacza zadania lub kompetencje danego podmiotu. Ustawodawca nie definiuje powyższych pojęć, co daje możliwość przyjęcia, iż powołanie rady kobiet jest formą pewnego rodzaju inicjatywy wspierającej realizację zadania własnego jakim jest promowanie samorządności, czy też aktywizacja kobiet. Wydawanie zarządzeń, czy też uchwał przez organ wykonawczy jest jego podstawowym narzędziem pracy, a ograniczenie możliwości ich wydawania, godzi w konstytucyjną zasadę samodzielności samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 16 i 165 ustawy zasadniczej. Pani prelegent podkreśliła, że powoływanie rady kobiet zarządzeniem czy też uchwałą organu wykonawczego każdego szczebla samorządu terytorialnego, w żaden sposób nie naruszałoby powszechnie obowiązującego prawa z uwagi na fakt, iż jest to czynność związana z organizacją jednostki samorządu terytorialnego. Taki akt prawny, niebędący aktem prawa miejscowego, nie przyznaje żadnych uprawnień ani nie nakłada obowiązków na obywateli, a odnosi się wyłącznie do wewnętrznego organizowania struktur samorządu terytorialnego. Tworzenie społecznych rad przy organach administracji publicznej, w tym rady kobiet, wpisuje się w dostrzegane do tej pory w nauce prawa administracyjnego tendencje w administracji publicznej w zakresie tworzenia jej struktur. Pani doktor powołała się na słowa prof. Ireny Lipowicz, w opinii której wewnętrzne przekształcanie struktur administracyjnych, może być uznawane zarówno za patologie w administracji publicznej, jak i za twórcze i elastyczne reagowanie na zmieniające się funkcje administracji. Uznaje się, że konieczność wdrażania innowacji w organizacji pracy aparatu administracyjnego, wynika między innymi z potrzeby rozszerzania społecznej bazy rządzenia, co również jest uzasadnieniem dla powoływania przedmiotowych rad. Rada kobiet nie jest organem administracji publicznej, a celem jej powołania jest przede wszystkim aktywizacja kobiet, a do jej zadań należą głównie wyrażanie opinii oraz doradzanie w zakresie spraw dotyczących kobiet.

 Kontynuując swoje wystąpienie dr Dominika Zawacka-Klonowska wskazała, że w marcu br. wystartowała ogólnopolska kampania „Chcemy 5D - razem dla ustawy o Radach Kobiet”. Zrzeszone w radach kobiet radne domagają się wprowadzenia regulacji prawnej wzorem młodzieżowych rad i rad seniorów, przepisów, które określiłyby formalne funkcjonowanie tych podmiotów w miastach i gminach. 4 marca 2025 roku w Sejmie miała miejsce konferencja inaugurująca proces trwających 30 dni konsultacji społecznych, po których rozpocznie się proces legislacyjny w omawianym zakresie. Pani dr Zawacka-Klonowska przyjęła stanowisko, że z uwagi na samodzielność jednostek samorządu terytorialnego należałoby ograniczyć szczegółowe ustawowe regulacje w tym zakresie. Z jednej strony stanowią one podstawę prawną do tworzenia takich organów, co wydaje się być korzystne z perspektywy analizowanego problemu badawczego. Z drugiej strony jednak ograniczają one swobodę organów jednostek samorządu terytorialnego, gdyż stanowione przez nich przepisy muszą być zgodne z ustawą. Wskazała, że jej postulatem de lege ferenda pozostaje wprowadzenie na grunt ustaw ustrojowych możliwości powoływania dowolnych organów mających charakter konsultacyjno-doradczy, na wzór powyżej wspomnianych przepisów regulujących działalność organów administracji rządowej. W takim wypadku ustawodawca mógłby przesądzić, które mogą być powoływane przez poszczególne organy samorządu terytorialnego, a także doprecyzować przepisy odnoszące się do charakteru prawnego poszczególnych aktów prawa miejscowego.

 Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za przedstawioną prelekcję oraz nowatorskie podejście. Przytoczył pomysł powołania rady kobiet w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

 Starosta Jacek Foksiński podziękował za przyjęcie zaproszenia, przedstawioną prelekcję. Podkreślił, iż rozumie, że rada kobiet jest tylko przykładem ponieważ, w zależności od potrzeb, powołać można np. radę mężczyzn czy radę turystyki.

 Pani dr Zawacka-Klonowska potwierdziła, że kwestia ta zależna jest od potrzeb samorządu. Różnica w potrzebach wystąpi np. między Polską północno-wschodnią a Polską Zachodnią. Dodała, że optuje za budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, partycypacją społeczną, co mieści się w obszarze jej badań.

**Ad. 6**

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Pan Jacek Boluk-Sobolewski w pierwszej kolejności poprosił o zabranie głosu Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego.

 Starosta przekazał, że uroczysta sesja Rady Powiatu w dworku Rodu Dziewanowskich stanowi oficjalne otwarcie cyklu wydarzeń w ramach, organizowanego po raz pierwszy, Święta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Podkreślił, że powiat to nie tylko jednostka administracyjna, ale przede wszystkim ludzie, ich potrzeby, codzienne sprawy i marzenia. Nadmienił, iż przez ostatnie miesiące i lata realizowane były inwestycje, rozwijana była infrastruktura, wspierana była edukacja, kultura i zdrowie. Podjętych zostało wiele decyzji wpływających na życie mieszkańców. Starosta Foksiński zaznaczył, że uroczysta sesja stanowi doskonałą okazję do podziękowania wszystkim, którzy wnoszą swój wkład w rozwój Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Podziękowania za merytoryczne dyskusje, zaangażowanie i odpowiedzialność złożył na ręce obecnych i byłych radnych. Podziękował również pracownikom starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży za codzienny trud, profesjonalizm i oddanie. Starosta podziękował mieszkańcom za okazane zaufanie i aktywny udział w życiu wspólnoty. Podkreślił, że wiele sukcesów, którymi Powiat może się pochwalić jest rezultatem wspólnego działania, efektem dialogu wzajemnego szacunku i umiejętności znajdowania kompromisów, nawet w obliczu różnicy zdań. Wskazał, że taka postawa buduje zaufanie i pozwala efektywnie realizować zadania powierzone przez mieszkańców. Dodał, że przed samorządowcami dalej stoją liczne wyzwania. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga elastyczności, innowacyjności i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Wizją na przyszłość jest powiat silny, innowacyjny i otwarty na potrzeby mieszkańców, region w którym młodzi ludzie widzą swoją przyszłość, a seniorzy czują się bezpiecznie i komfortowo. Osiągnięcie zamierzonych celów wymaga kontunuowania dialogu i współpracy na wszystkich szczeblach - z samorządami gminnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i przede wszystkim z mieszkańcami. Podkreślił, że siła powiatu tkwi w ludziach, w ich energii, pomysłowości i zaangażowaniu. W związku z powyższym ważnym jest, aby stworzyć przestrzeń do aktywności obywatelskiej, słuchać głosów mieszkańców i wspólnie z nimi budować przyszłość. Starosta ponownie podziękował zgromadzonym za obecność i zaangażowanie. Wyraził wiarę, iż dzięki wspólnym wysiłkom sprostanie wyzwaniom i dalszy rozwój powiatu będzie możliwe, czyniąc go miejscem, w którym chce się żyć, pracować i wychowywać dzieci. Wyraził nadzieję, że Święto Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zapisze się trwale w kalendarzu i będzie okazją do pokazania tego co jest w wspólnocie golubsko-dobrzyńskiej piękne, unikalne, charakterystyczne i jedyne w swoim rodzaju.

 W dalszej kolejności głos zabrał poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Krzysztof Ardanowski. Pan Ardanowski podziękował za zaproszenie na Święto Powiatu. Zaznaczył, że jego przodkowie pochodzili z przedmieść Golubia-Dobrzynia. Wskazał, że on sam jest bardzo zainteresowany stanem samorządności w Polsce, siłą samorządów. Nadmienił, że przez 2 kadencje był radnym wojewódzkim, a następnie posłem na Sejm, gdzie reprezentował Polskę lokalną, regionalną. Przekazał, iż ma świadomość, ile problemów mają powiaty. Do ich zadań należy rozwiązywanie problemów mieszkańców, dbanie o rozwój infrastruktury, przy jednoczesnym ograniczonym dostępie do środków finansowych. Pan Ardanowski zaznaczył, że podczas pełnienia funkcji posła wielokrotnie brał udział w otwieraniu różnego rodzaju inwestycji drogowych, związanych z pomocą społeczną, strażą i wieloma innymi instytucjami, jednocześnie wyrażając zadowolenie z rozwoju Polski lokalnej. Wyraził nadzieję na dalszy rozwój samorządów, zwiększanie, w kolejnych latach, przeznaczonych dla nich środków, co pozwoli na poprawę jakości życia i rozwój potrzebnych ludziom instytucji.

 Pan Ardanowski zwrócił uwagę na brutalizację i obniżenie standardu życia politycznego w Polsce podkreślając, że samorząd jest elementem polityki. Wskazał, że obecna sytuacja wymaga reakcji. Poziom debaty publicznej jest bardzo niski. Powszechnym zjawiskiem stało się obrażanie, wyzwiska, dyfamacja, opluwanie, poniżanie, a nie powinno to mieć miejsca. Za przykład podał słowa kierowane w kierunku prezydenta elekta. Podkreślił, że w czasach realnego zagrożenia wojną, jedynym sposobem na przetrwanie narodu jest budowanie wspólnoty narodowej, wspólnoty wolnych, myślących samodzielnie ludzi, mimo występowania różnic w ocenie rzeczywistości czy w wybieranych drogach rozwoju. Nadmienił, że również Powiat Golubsko-Dobrzyński jest obszarem walki politycznej, sporu politycznego, ludzi należących do różnych opcji politycznych. Nawet w walce politycznej należy zachować pewnego rodzaju umiar i pamiętać, iż bez względu na to, która opcja polityczna wygra, Polska nadal będzie istnieć, a ludzie dalej będą musieli ze sobą chcieć żyć i współdziałać. Odnosząc się do muzyki Chopina Pan Ardanowski wskazał na kulturę, tradycję – to co łączy ludzi, również pokolenia. Szkodliwe dla Polski są próby dzielenia społeczeństwa, wmawiania, że jedni są lepsi, bo są lepiej wykształceni, pochodzą z miast porównując ich do tych gorszych – mniej wykształconych, uczęszczających do kościoła. Zaapelował o to, żeby mimo różnić, także co do wizji rozwoju Powiatu, kierunków zmian, poszukiwania środków, funkcji pełnionych w powiecie, zatrudniania ludzi pamiętać o tym, że najważniejsza jest Polska i jej suwerenność, oparta na historii, religii i doświadczeniu narodowym. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Ardanowski życzył wszystkim mieszkańcom powiatu możliwości realizacji aspiracji życiowych, marzeń. Aby mieszkańcy czuli się tu na terenie powiatu dobrze, by uważali, że tu mogą realizować swoje życiowe cele, by tu rozwijały się rodziny, by tu rodziły się dzieci, by ludzie czuli się szczęśliwi.

 Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za wystąpienie, jednocześnie zapewniając, że Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego jest zaprzeczeniem przedstawionych przez Pana Ardanowskiego słów. Wskazał, że radni, mimo iż startowali z różnych komitetów wyborczych, a relacje między nimi nie zawsze były poprawne, potrafili zasiąść do wspólnego stołu i utworzyć koalicję. Podkreślił, iż w obecnym kształcie rady trudno mówić o istnieniu opozycji, ponieważ radni podejmują decyzje wspólnie, potrafią się porozumieć. Pan Boluk-Sobolewski wyraził nadzieję, że kolejne 4 lata upłyną w zgodzie i współpracy.

 W przedmiotowym punkcie głos zabrał również Burmistrz miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. Na wstępie Pan Żurawski podziękował za zaproszenie do udziału w uroczystej sesji. Następnie odniósł się do słów Starosty wskazując, że silny powiat to silne gminy, których siła tkwi we współpracy. Na ręce Starosty, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz całego Zarządu Powiatu złożył podziękowania za współpracę. Burmistrz życzył, aby wszystkie sprawy, z jakimi mierzą się samorządy były możliwe do rozwiązania i skutkowały rozwojem. Potwierdził słowa Przewodniczącego Rady Powiatu wskazując, że współpraca w granicach Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego układa się bardzo dobrze, jednocześnie wyrażając nadzieję, że występujące między samorządami różnice tej współpracy nie będą zakłócać. Burmistrz Żurawski podziękował Staroście, Przewodniczącemu Rady Powiatu i wszystkim radnym, a następnie złożył kwiaty na ręce Starosty.

 Kolejno chęć zabrania głosu zgłosiła Burmistrz miasta Golub-Dobrzyń Dominika Piotrowska. Pani Piotrowska wskazała na możliwość zapoznania się, w czasie przerwy, z wystawą przedstawiającą Perły Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zaznaczyła, że jedną z nich, obok Zamku Golubskiego, jest Ośrodek Chopinowski. Burmistrz zaznaczyła, że mając na uwadze, iż królewna Anna Wazówna hodowała zioła na zamku, którymi leczyła mieszkańców, zamiast bukietu kwiatów postanowiła wręczyć Staroście doniczkę z ziołami. Pani Piotrowska nadmieniła, że czuje się podbudowana wypowiedzią na temat rad kobiet, z uwagi na małą obecność kobiet w radach samorządowych. Podkreśliła, że w mieście Golubiu-Dobrzyniu do kobiet należą stanowiska Burmistrza, Przewodniczącej Rady Miasta, Przewodniczej Młodzieżowej Rady Miasta.

 W dalszej kolejności głos zabrała przedstawicielka Gminy Radomin. W imieniu Wójta Piotra Wolskiego przywitała przybyłych gości na terenie Gminy Radomin. Wskazała, że niniejsze spotkanie pokazuje, że Gmina Radomin zajmuje istotne miejsce na mapie Powiatu i ma wiele do zaoferowania zarówno mieszkańcom lokalnej społeczności, jak i odwiedzającym. Podziękowała Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego za gościnność, a władzom Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego pogratulowała pomysłu zorganizowania Święta Powiatu, które łączy i jednoczy mieszkańców, umacnia lokalny patriotyzm. Wyraziła głębokie przekonanie i nadzieję, że kolejne lata będą, podobnie jak ubiegły rok, owocne i zagwarantują pełnie rozwoju. Złożyła życzenia wytrwałości w realizacji celów i niegasnącej energii do dalszego działania na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcom Powiatu życzyła by Dni Powiatu przyniosły wiele pozytywnych wrażeń, ciekawych wydarzeń, by stały się okazją do celebracji i dumy z przynależności do społeczności Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 Następnie głos zabrał radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Jerzy Koralewski. Na wstępie swojej wypowiedzi Pan Koralewski zwrócił się do Pana Ardanowskiego wskazując, że jest to poseł, którego ciągnie do ludzi, co jest jego siłą. Podobną siłę mają radni. Nadmienił, że zgadza się ze słowami dotyczącymi brutalizacji życia publicznego dodając, że jest ona zależna m.in. od radnych. Pan Koralewski przekazał, że on sam pochodzi z Dobrzynia, jednak od 53 lat mieszka w Kowalewie Pomorskim, od siedmiu kadencji pełniąc funkcję radnego, co w jego opinii związane jest z zaufaniem ze strony społeczeństwa. Radny wskazał na mądrość społeczeństwa, które nie daje nikomu władzy absolutnej, a wspólne sprawowanie władzy wymaga dialogu. Pogratulował obecnym władzom Powiatu działania jako wspólnoty, a następnie podziękował osobom, które w 1999 roku powołały Powiat Golubsko-Dobrzyński do życia. Podziękował obecnym na sali Stefanowi Borkowiczowi i Andrzejowi Grabowskiemu, wspomniał również o nieżyjącym już Zygmuncie Kwiatkowskim. Przekazał, że zgadza się ze słowami Burmistrza miasta Kowalewo Pomorskie, że silne gminy to silny powiat, a silny powiat to silne gminy. Pan Koralewski przekazał kwiaty na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu, jednocześnie życząc, aby powiaty i gminy rosły w siłę.

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że 27 maja br. w Kowalewie Pomorskim odbyła się konferencja poświęcona 35-leciu samorządu terytorialnemu. Podczas konferencji wspominane były osoby, które miały swój wkład w utworzenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Pan Boluk-Sobolewski skierował do ww. osób podziękowania za utworzenie Powiatu.

 W przedmiotowym punkcie głos zabrał również radny Mieczysław Gutmański. Pan Gutmański przekazał skierowane, z okazji Święta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, od Pani Joanny Borowiak poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej słowa podziękowania. Dodał, iż pragnie przekazać życzenia mieszkańcom, samorządowcom, wszystkim zaangażowanym w życie powiatu. Następnie Pan radny odczytał treść przedmiotowych życzeń”

„*Składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania i wdzięczności za codzienną służbę na rzecz społeczności lokalnej oraz całej naszej ojczyzny. Dziękuję, że podjęliście Państwo trud działania na rzecz wspólnego dobra. Niech ten szczególny dzień będzie okazją do refleksji nad osiągnięciami oraz inspiracją do dalszego rozwoju i współpracy.”.*

*W miejscu tym na sali rozległy się brawa.*

 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Boluk-Sobolewski podziękował wszystkim osobom, które zabrały głos. Nadmienił, że przekazane słowa stanowią motywację i zobowiązanie na kolejne lata, aby w zgodzie i w mądrości podejmowane decyzje były dobre dla mieszkańców i rozwoju Powiatu.

**Ad. 7**

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Boluk-Sobolewski odczytał treść Stanowiska Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie istoty i znaczenia samorządu powiatowego:

*„Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, świadoma swojej roli oraz odpowiedzialności wobec mieszkańców powiatu, wyraża głębokie przekonanie o fundamentalnym znaczeniu samorządu terytorialnego dla funkcjonowania demokratycznego państwa.*

*Samorząd powiatowy, jako nieodzowny element struktury państwa, pełni wyjątkową rolę w kształtowaniu spójnej i odpowiedzialnej wspólnoty lokalnej. Powiaty stanowią nie tylko administracyjne ogniwo pomiędzy gminą a województwem, ale także ważny filar zarządzania sprawami publicznymi, które wymagają zarówno szerokiej perspektywy, jak i bliskości obywatela. Ich kompetencje obejmują kluczowe obszary życia społecznego, m.in edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, transport publiczny czy bezpieczeństwo, a więc dziedziny, które bezpośrednio wpływają na jakość codziennego życia mieszkańców.*

*W pełni doceniając zaangażowanie wójtów i burmistrzów w codzienną pracę na rzecz lokalnych społeczności, należy jednocześnie podkreślić, że siłą samorządu terytorialnego jest jego komplementarność – współdziałanie wszystkich szczebli: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Samorząd powiatowy, dzięki swojej skali działania i równocześnie zakorzenieniu w lokalnych realiach, odgrywa rolę koordynującą i wspierającą – łącząc potrzeby gmin z możliwościami regionu.*

*Warto przypomnieć, że istota samorządu terytorialnego wynika z konstytucyjnych wartości demokratycznego państwa prawa, w którym obywatele mają realny wpływ na kształtowanie swojej rzeczywistości. Powiaty są jednym z filarów decentralizacji władzy publicznej – decentralizacji, która służy nie tylko zwiększeniu efektywności działania administracji, ale przede wszystkim zbliżeniu decyzji do mieszkańców. Powiat to nie tylko struktura organizacyjna – to przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy współtworzą otwarte, solidarne i odpowiedzialne społeczeństwo.*

*Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego deklaruje nieustanną gotowość do działania na rzecz dobra wspólnego, w duchu współpracy między samorządami, solidarności i odpowiedzialności – zgodnie z zasadami, które stanowią fundament silnej, demokratycznej i sprawiedliwej Polski.”.*

W związku z brakiem uwag do treści stanowiska, Przewodniczący zaproponował jego przyjęcie przez aklamację.

*Radni jednogłośnie przyjęli poprzez aklamację zaproponowane stanowisko.*

**Ad. 8**

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Boluk-Sobolewski poprosił o zabranie głosu Pana Szymona Wiśniewskiego – radnego, nauczyciela historii, współautora wystawy Perły Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 Pan Szymon Wiśniewski poinformował, że wspólnie z Krzysztofem Skrzynieckim prowadzi Stowarzyszenie Urywki Historii, jednocześnie wspierając działalność samorządu w propagowaniu historii regionu. W ramach Święta Powiatu przygotowana została specjalna wystawa Perły Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Przekazał, że perłami określa się najcenniejsze zabytki architektury, historii, przyrody. W ramach wystawy przygotowane zostało 15 tablic. Tablice są poświęcone zabytkom każdej z gmin tworzących Powiat Golubsko-Dobrzyński. Pan Wiśniewski nadmienił, że Powiat Golubsko-Dobrzyński powstał w 1999 roku. Obejmuje swoim zasięgiem ponad 613 kilometrów kwadratowych, przy liczbie mieszkańców sięgającej 44 tys. W skład Powiatu wchodzi sześć gmin: miasto Golub-Dobrzyń, gmina Miejsko-wiejska Kowalewo Pomorskie, gmina Ciechocin, gmina Golub-Dobrzyń, gmina Radomin oraz gmina Zbójno.

Najcenniejsze zabytki Pan Wiśniewski określił mianem złotych pereł, wymieniając wśród nich Ośrodek Chopinowski, Zamek Golubski, Klasztor i Sanktuarium w Oborach oraz rzekę Drwęcę. Przekazał, że Zamek Golubski powstał za sprawą krzyżaków w średniowieczu. Miał on strzec granicy pomiędzy ziemią chełmińską, czyli państwem zakonu krzyżackiego oraz ziemią dobrzyńską, czyli Rzeczpospolitą. Zamek wrócił w granicę Rzeczypospolitej po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku i stał się siedzibą starostów królewskich. Jedną ze starościn zamku była, wspominana już wcześniej, królewna Anna Wazówna, siostra króla Zygmunta III Wazy. W kolejnych wiekach zamek popadł w ruinę i dopiero w latach 50, 60, 70 został odbudowany, stając się siedzibą różnych organizacji i instytucji, obecnie PTTK w Golubiu-Dobrzyniu. Pan Wiśniewski podkreślił, że Zamek Golubski rozsławiony został w Polsce dzięki działaniom zmarłego już Zygmunta Kwiatkowskiego. Wskazał, że to właśnie jego udział w organizacji turnieju rycerskiego przyczynił się do powstania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Omawiając Ośrodek Chopinowski prelegent wskazał, że właśnie tutaj kultywowana jest pamięć młodego Fryderyka Chopina, który w nim przebywał. Nadmienił, że Fryderyk Chopin również przyczynił się do powstania Powiatu, a obecnie to Ośrodek przyczynia się do promocji Powiatu za granicami Polski, organizując konkursy chopinowskie dla dzieci i młodzieży. Miejscem przyciągającym pielgrzymów, którzy przyjeżdżają pomodlić się przy figurze Matki Boskiej, jest Klasztor i Sanktuarium Karmelitów w Oborach. Pan Wiśniewski poinformował, że perłą przyrodniczą, która przyciąga miłośników wędkarstwa, turystyki i kajakarstwa jest rzeka Drwęca, która od 1961 roku jest rezerwatem ichtiologicznym. W dalszej części swojej wypowiedzi prelegent przedstawił perły znajdujące się w każdej z gmin Powiatu.

 Pan Wiśniewski przekazał, że gmina Ciechocin jest gminą wiejską, położoną na pograniczu ziemi dobrzyńskiej (Ciechocin, Świętosław) oraz ziemi chełmińskiej (Elgiszewo, Okonin, Leśno). Jedną z pereł jest kościół w Ciechocinie. Obok niego dawny pałac biskupów włocławskich z kartuszem herbowym jednego z biskupów, zlokalizowanym na ścianie budynku. Cennym zabytkiem architektury XIX wieku jest Pałac w Świętosławiu, prawdopodobnie zaprojektowany lub inspirowany przez projektanta Henryka Marconiego, który zaprojektował Pałac w Zbójnie i budynki użyteczności publicznej w Warszawie. Jako kolejną perłę wymienił jezioro Okonin, które przyciąga turystów z regionu.

Przechodzą do gminy Golub-Dobrzyń Pan Wiśniewski wymienił lasy nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Kolejno wymienił miejscowość Ostrowite Golubskie, gdzie znajduje się średniowieczny kościół. W ramach ciekawostki przekazał, że pierwotnie miasto miało powstać nie w Golubiu, lecz w Ostrowitem, jednak było ono zlokalizowane zbyt blisko Kowalewa, w związku z czym Krzyżacy stwierdzili, że lepszą lokalizacją będzie Golub. Prelegent wskazał, że kolejną perłą jest Pałac w Sokołowie, w którym w przeszłości znajdował się ośrodek, gdzie hodowano konie dla wojska w okresie międzywojennym. W Antoniewie znajduję się przeniesiona z Torunia zabytkowa willa. W miejscowości Wrocki znajduje się kolejna perła powiatu, a mianowicie kościół z okresu średniowiecza oraz zabytkowe budynki techniczne np. dworzec kolejowy nieistniejącej już linii kolejowej. Na terenie gminy znajduje się również Oz Lisewski.

Prelegent wskazał, że wśród pereł z terenu miasta Golubia-Dobrzynia wymienia się dwa kościoły p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Omawiając powyższe zagadnienie przekazał historię, zgodnie z którą goście z pewnego wesela pomylili kościół pojechali do Golubia, a ślub był w Dobrzyniu, bo na zaproszeniu było napisane Kościół p.w. Św. Katarzyny w Golubiu-Dobrzyniu. Kolejną perłą jest Dzwon Zygmunta, który powstał w okazji przybycia króla Zygmunta do Golubia w 1623 roku. Jako jedną z pereł miasta wymienił rzekę Drwęce, w przeszłości pełniącą funkcję graniczną, a także Zespół Szkół nr 2 – dawną rosyjską komorę celną.

Pan Wiśniewski poinformował, że gmina Radomin w przeszłości była gminą Płonne z siedzibą w Radominie – są to dwie kluczowe dla gminy miejscowości. Jedna z pereł gminy znajduje się w miejscowości Dulsk – jedyny drewniany kościół w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. W Płonnem zlokalizowany jest kościół z okresu średniowiecza – z 1402 roku, a także pomnik poświęcony Janowi Nepomucenowi Dziewanowskiemu, bohaterowi bitwy pod Somosierrą z 1808 roku. W Płonnem znajdują się również pozostałości majątku, obecnie stanowiące park i zabudowę pałacową. Jedną z pereł gminy jest zlokalizowany w Radominie zabytkowy kościół. Odwołując się do przeszłości Pan Wiśniewski przywołał Bitwę pod Radominem z czasów Konfederacji Barskiej, w której mieszkańcy Radomina walczyli o niepodległość Polski.

Wśród pereł gminy Zbójno prelegent wymienił Pałac w Zbójnie, zaprojektowany przez Henryka Marconiego. Na terenie gminy zlokalizowane są również Drumliny Zbójeńskie – rzadko spotykana w Polsce forma geologiczna oraz Pałac w Wielgiem. Kolejno Pan Wiśniewki przeszedł do miejscowości Działyń, skąd wywodzi się rodzina Działyńskich, po której po tamtejszym kościele pozostał herb. Jest to jedyny kościół w powiecie, w którym znajdują się cztery wieże. Rodzina wyemigrowała na Pomorze Gdańskie, a następnie do Wielkopolski. Rodzina Działyńskich założyła również Zakopane.

Pan Wiśniewski wskazał, że Kowalewo Pomorskie założone zostało 750 lat temu przez Krzyżaków. W dawnym Kowalewie znajdował się zamek i dwa jeziora, których pozostałością jest Trynka. Odniesieniem do dawnych jezior są, zawarte w herbie, dwie gwiazdy i ryba. W Kowalewie Pomorskim znajdują się również ruiny zamku z filarem gdaniska oraz otaczająca miasto zabudowa średniowieczna – rynek i mur z kamienno-ceglaną wieżą. Jedną z pereł gminy jest jezioro Oszczywilk i zlokalizowane obok Grodzisko Wczesnośredniowieczne. Kolejną perłą jest Pałac w Piątkowie, w którym w XIX wieku mieszkał Natalis Sulerzyski - człowiek patriota, poseł polski w Sejmie Pruskim, osoba wspierająca powstańców styczniowych w 1863 roku. Sulerzyski w swoim majątku organizował ochotników i zaopatrzenie dla powstania, które następnie przerzucał w lasach nad Drwęcą z ziemi chełmińskiej do ziemi dobrzyńskiej. Do średniowiecznych pereł zaliczyć można kościoły w Srebrnikach i Pluskowęsach, zabudowę pałacową i linię kolejową, która nadal funkcjonuje, a powstała pod koniec XIX wieku i otworzyła region na świat.

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Panu Wiśniewskiemu za przedstawione informacje oraz za przygotowaną wystawę

**Ad. 9**

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim przybyłym za obecność i uczczenie inauguracji Święta Powiatu, jednocześnie podkreślając jakim zaszczytem była możliwość poprowadzenia uroczystej sesji Rady Powiatu. Pan Boluk-Sobolewski zachęcił do uczestnictwa w obchodach Święta Powiatu – uroczystościach, turniejach i imprezach. Wyraził przekonanie, że ww. wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz imprez Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Kolejno Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie i wyprowadzenie Sztandaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Po stwierdzeniu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane, Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Boluk-Sobolewski o godzinie 15.50 zamknął XVI  sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VII kadencji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Kinga Kacprzykowska

  ***Przewodniczący Rady***

 ***Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego***

 ***Jacek Boluk-Sobolewski***