kris peeters

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van economie, buitenlands beleid, landbouw en plattelandsbeleid

antwoord

op vraag nr. 198 van 18 februari 2011

van **sabine poleyn**

1. De Vlaamse overheid participeert actief in de beide EGTS-samenwerkingsverbanden aan de grens met Frankrijk en is statutair vertegenwoordigd in de beheersorganen. De Vlaamse coördinator, gouverneur Paul Breyne, volgt de werkzaamheden nauw op en fungeert ook als verbindings­persoon ten aanzien van de Vlaamse vertegenwoordigers in de beheersorganen en vertolkt de Vlaamse standpunten op de Bureauvergaderingen. De heer Breyne rapporteert rechtstreeks aan mezelf als Vlaams minister bevoegd voor het buitenlands beleid en aan het Departement internationaal Vlaanderen dat instaat voor de opvolging van de algemene werking van de EGTS-structuren door zijn deelname aan de vergaderingen van de verbindingsgroep.
2. Wat het Vlaamse beleid ten aanzien van de grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk betreft, verwijs ik naar de beleidsnota Buitenlands Beleid 2009-2014 en de strategienota Frankrijk van de Vlaamse Regering. De samenwerking met onze buurlanden is één van de prioriteiten voor het Vlaams buitenlands beleid. Ook in andere grensgebieden ondersteunt de Vlaamse overheid lokale initiatieven om soortgelijke structuren op te zetten, zoals de samenwerking in het Linieland van Waas en Hulst en in het drielandengebied van de Euregio Maas-Rijn. De grensoverschrijdende samenwerking blijft een belangrijk gegeven op bilateraal en Europees vlak en zorgt voor vernieuwde vormen van samenwerking tussen de lidstaten in grensgebieden. Aangezien beide samenwerkingsverbanden nog vrij jong zijn, en nu pas op kruissnelheid komen, lijkt een evaluatie van dit soort samenwerking op basis van het EGTS-instrument me voorbarig. De beide bestaande EGTS-structuren zijn wel al operationeel en hebben op een aantal domeinen positieve realisaties neergezet. Door het gebruik van een soortgelijk kader in heel Europa kunnen zij ook voor andere grensregio’s als inspiratiebron dienen en op termijn ook uit de ervaringen van andere EGTS-samenwerkingsverbanden leren.