***Parlament České republiky***

***POSLANECKÁ SNĚMOVNA***

***2022***

***9. volební období***

***Z Á P I S***

***z 10. schůze***

***výboru pro evropské záležitosti***

***konané dne 18. května 2022***

**Přítomni:** Berkovcová Jana, Bžoch Jaroslav, Pokorná Jermanová Jaroslava, Helebrant Tomáš, Wenzl Lubomír, Benešík Ondřej, Fifka Petr, Major Martin, Carbol Jiří, Pošarová Marie, Zlínský Vladimír, Bělor Roman, Berki Jan, Exner Martin

**Omluveni:** Babišová Andrea, Jáč Ivan, Beitl Petr, Staněk Pavel, Potůčková Lucie, Kolář Ondřej

Schůzi výboru zahájil předseda O. Benešík v 9.00 hodin. Připomněl, že byla svolána na základě usnesení č. 48 přijatého na 9. schůzi dne 13. dubna 2022. Konstatoval, že pozvánky byly všem včas rozeslány a návrh pořadu mají poslanci k dispozici. Bod č. 2 byl vyřazen z dnešní schůze a přesunut na další schůzi, omluvil se velvyslanec Portugalska /*hlasování 13-0-0, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Jaroslava Pokorná Jermanová – pro, Helebrant Tomáš – pro, Wenzl Lubomír – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Pošarová Marie – pro, Zlínský Vladimír – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*

Výbor přijal usnesení, kterým zmocňuje předsedu výboru ke stanovení termínu příští schůze, k jejímu svolání a k přípravě jejího pořadu */usn. č. 55,* *hlasování 13-0-0, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Jaroslava Pokorná Jermanová – pro, Helebrant Tomáš – pro, Wenzl Lubomír – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin - pro, Pošarová Marie – pro, Zlínský Vladimír – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*

**Návrh pořadu schůze:**

1. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 /sněmovní tisk 212/0/

* *Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP;*
* *Finanční mechanismy EHP a Norska a Program švýcarsko-české spolupráce;*
* *Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci čerpání výdajů na společné programy ČR a EU/FM;*
* *Odvody do rozpočtu EU;*
* *Čistá pozice ČR vůči EU (bez spol. zemědělské politiky); (vše sešit C, část 6)*

1. ~~Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přijímání lidí prchajících před válkou na Ukrajině – Příprava Evropy na naplnění potřeb /kód Rady 7566/22, KOM(2022) 131 v konečném znění/~~
2. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937 /kód Rady 6533/22, KOM(2022) 71 v konečném znění/
3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech) /kód Rady 6596/22, KOM(2022) 68 v konečném znění/
4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akt o čipech pro Evropu /kód Rady 6169/22, KOM(2022) 45 v konečném znění/
5. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech) /kód Rady 6170/22, KOM(2022) 46 v konečném znění/
6. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy /kód Rady 6171/22, KOM(2022) 47 v konečném znění/
7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a příprava na příští zimu /kód Rady 7478/22, KOM(2022) 138 v konečném znění/
8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám /kód Rady 7406/22, KOM(2022) 135 v konečném znění/
9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajištění potravinového zabezpečení a podílení odolnosti potravinových systémů /kód Rady 7426/22, KOM(2022) 133 v konečném znění/
10. Výběr z  aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 7. dubna – 11. května 2022
11. Sdělení předsedy
12. Různé
13. Zkušenosti předsednictví Portugalska v Radě Evropské unie

Př. O. Benešík požádal členy výboru o částečnou revokaci usnesení č. 46 – namísto postoupení dokumentu COM(2022) 105 ke stanovisku jej navrhnul postoupit k projednání ústavně právnímu výboru */usn. č. 56,* *hlasování 14-0-0, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Jaroslava Pokorná Jermanová – pro, Helebrant Tomáš – pro, Wenzl Lubomír – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin - pro, Pošarová Marie – pro, Zlínský Vladimír – pro, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*

* + - 1. **Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 /sněmovní tisk 212/0/**

***398 – Všeobecná pokladní správa v tom okruh výdajů SR na:***

* ***Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP;***
* ***Finanční mechanismy EHP a Norska a Program švýcarsko-české spolupráce;***
* ***Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci čerpání výdajů na společné programy ČR a EU/FM;***
* ***Odvody do rozpočtu EU;***
* ***Čistá pozice ČR vůči EU (bez spol. zemědělské politiky); (vše sešit C, část 6)***

Výboru byla přidělena k projednání kapitola státního závěrečného účtu. Dokument představil náměstek ministra financí Karel Tyll. V roce 2021 bylo do rozpočtu EU skutečně odvedeno 58,55 mld. Kč, tedy o 4,94 mil. Kč více než v roce 2020. Nárůst odvodů reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU. V průběhu roku 2021 obdržela Česká republika z programů rozpočtu EU celkem 131,7 mld. Kč (tj. cca 5,13 mld. EUR) a odvedla do něj 66,3 mld. Kč (tj. cca 2,59 mld. EUR). Z toho vyplývá, že za celý rok 2021 Česká republika získala o 65,3 mld. Kč více (tj. o 2,55 mld. EUR), než do rozpočtu EU zaplatila. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak od vstupu do EU celkově dosáhlo 961,5 mld. Kč.

Zpravodaje O. Benešíka zajímalo, jakou roli hrají v rozpočtu švýcarské a norské fondy.

Nám. K. Tyll odpověděl, že do norských a ostatních fondů bylo předfinancováno 420 mil. Kč, z toho se 350 mil. Kč dostalo do rozpočtu.

Zpravodaj O. Benešík konstatoval, že pozice ČR je od vstupu do EU stále jasně pozitivní.

Posl. M. Exner se těší, až bude ČR mezi bohatšími zeměmi, které přispívají chudším na jejich rozvoj.

Zpravodaj O. Benešík se zeptal, jaký je vývoj financování českého předsednictví.

Nám. K. Tyll uvedl, že jednotlivé kapitoly si podle svých potřeb určují prostředky, do rozpočtového výboru budou následně přicházet rozpočtová opatření na předsednictví.

Zpravodaj O. Benešík navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti   
I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 /sněmovní tisk 212/0/

* Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP;
* Finanční mechanismy EHP a Norska a Program švýcarsko-české spolupráce;
* Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci čerpání výdajů na společné programy ČR a EU/FM;
* Odvody do rozpočtu EU;
* Čistá pozice ČR vůči EU (bez spol. zemědělské politiky); (vše sešit C, část 6);

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby o tomto usnesení informoval rozpočtový výbor při společném jednání se zpravodaji výborů */usn. č. 57,* *hlasování 12-2-0, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Jaroslava Pokorná Jermanová – pro, Helebrant Tomáš – pro, Wenzl Lubomír – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Pošarová Marie – proti, Zlínský Vladimír – proti, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*

Z důvodu časové rezervy byly předřazeny body č. 11 a 12.

1. **Výběr z  aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 7. dubna – 11. května 2022**

Z tabulky dokumentů doručených výboru v období 7. dubna – 11. května 2022byly vybrány dokumenty a k nim zpravodajové: č. 8751/22 a 8828/22 – posl. V. Zlínský, č. 8529/22 – posl. J. Berki, č. 8560/22, 8568/22, 8580/22, 8556/22 – posl. M. Exner, č. 8205/22 – posl. R. Bělor a č. 8590/22 – mpř. P. Fifka.

Výbor postupuje k projednání dokumenty č. 8042/22, 8048/22, 8064/22 a 8121/22 výboru pro životní prostředí, pro informaci rozpočtovému výboru dokument č. 8194/22 */usn. č. 58,* *hlasování 14-0-0, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Jaroslava Pokorná Jermanová – pro, Helebrant Tomáš – pro, Wenzl Lubomír – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Pošarová Marie – pro, Zlínský Vladimír – pro, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*

1. **Sdělení předsedy**

Př. O. Benešík informoval o bilaterální návštěvě Kypru, kde se členové VEZ dozvěděli spoustu užitečných informací. Zejména o nelegální migraci, kdy Turecko má bezvízový styk s mnoha africkými zeměmi, jejichž obyvatelé přichází na tureckou část Kypru a následně i do unijní části. Kypr není součástí schengenského prostoru, proto se zde migranti hromadí, v současné době jich je 15 tisíc na necelý milion obyvatel Kypru. Země proto požaduje posílení Frontexu, i české předsednictví bude usilovat o uzavření dohod o repatriaci. Př. O. Benešík navrhnul založit skupinu přátel Kypru.

Posl. M. Exner konstatoval, že Kypřané považují ČR za velkou zemi. Členové VEZ tam při své návštěvě prezentovali priority českého předsednictví.

Posl. V. Zlínského zajímalo, jaká je vnitropolitická situace vzhledem k rozdělení Kypru.

Př. O. Benešík uvedl, že 38 % území Kypru je turecké. Kyperská část má asi milion obyvatel. Na okupovaném území žijí enklávy řeckých Kypřanů, hlavní město Nicosia je rozdělené. Životní úroveň kyperské části je vyšší. Oba národy se snaží společně vycházet. Velká Británie zde má také dvě vojenské základny.

1. **Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937 /kód Rady 6533/22, KOM(2022) 71 v konečném znění/**

Předseda O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 6. schůzi konané dne 9. března t. r. prostřednictvím usnesení č. 35. Konstatoval, že poslanci obdrželi text dokumentu, rámcovou pozici vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představil náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk. Návrh směrnice je součástí balíčku EU o přechodu k udržitelné ekonomice. Cílem je zavést právní rámec posilující udržitelné chování vybraných unijních společností a společností ze třetích zemí působících na jednotném vnitřním trhu EU a zvýšit ochranu lidských práv a životního prostředí u společností nad 500 zaměstnanců s obratem nad 150 mil. EUR.

Vláda ČR podporuje cíle návrhu, ale je nutné zvážit zvyšující se administrativní zátěž evropských firem a tím klesající konkurenceschopnost. Stejná pravidla by měla platit i pro firmy ze třetích zemí sídlících na území EU.

Zpravodaj J. Carbol konstatoval, že směrnice je obecně formulovaná. Senátní výbor k ní přijal rozsáhlé doporučení. Problémem jsou vysoké sankce při jejím nedodržování, které mohou být pro společnosti likvidační. Vymáhání dodržování směrnice u firem ze třetích zemí je velmi nejasné. Upozornil také na hrozbu rostoucí administrativní zátěže, což je v rozporu s programovým prohlášením vlády ČR.

Navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. uznává, že je nutné řešit problematiku omezení negativních dopadů činnosti podniků na lidská práva a životní prostředí; 2. doporučuje však upravit návrh směrnice během jeho projednávání v orgánech EU, a to zejména v následujících směrech:

* minimalizace administrativního zatížení firem vyplývajícího z této úpravy,
* zachování rovných podmínek a pravidel pro unijní a mimounijní společnosti podnikající na vnitřním trhu EU (zejména při úpravě kritéria obratu),
* přesnější legislativní vymezení definic rizikových sektorů podnikání a hodnotového řetězce,
* výrazné zmírnění sankcí, které mohou být společnostem za porušení povinností vyplývajících z této směrnice ukládány,
* podrobné definice vynutitelnosti povinností u mimounijních společností,
* na prodloužení transpoziční lhůty o 1 až 2 roky;

1. podporuje rámcovou pozici vlády ČR k tomuto dokumentu */usn. č. 59,* *hlasování 12-0-2, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Jaroslava Pokorná Jermanová – pro, Helebrant Tomáš – pro, Wenzl Lubomír – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Pošarová Marie – nehlasovala, Zlínský Vladimír – nehlasoval, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*
2. **Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech) /kód Rady 6596/22, KOM(2022) 68 v konečném znění/**

Předseda O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 6. schůzi konané dne 9. března t. r. prostřednictvím usnesení č. 35. Konstatoval, že poslanci obdrželi text dokumentu, rámcovou pozici vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko. Návrh vydala EK v únoru s cílem posílení konkurence na trhu, zajištění přístupnosti dat pro všechny   
a vypořádání se s obrovským množstvím strojově generovaných dat. Akt reguluje nakládání s daty v ekonomice mezi firmou a zákazníkem, mezi firmami a firmou a státní správou. ČR povede vyjednávání o tomto dokumentu během svého předsednictví. ČR vítá respektování obchodního tajemství, je ještě nutné vymezit přesnou působnost dokumentu.

Zpravodaj J. Berki vyzdvihl význam inovací díky datům. Jsou zde ale ekonomická   
a administrativní rizika.

Mpř. J. Bžoch navrhnul přeformulovat bod č. 3 návrhu usnesení.

Zpravodaj J. Berki souhlasil. Navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. bere na vědomí rámcovou pozici vlády k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech) /kód Rady 6596/22, KOM(2022) 68 v konečném znění/; 2. v souladu s touto rámcovou pozicí vlády podporuje snahu o prodloužení lhůty pro implementaci nařízení;   
3. podporuje snahu vlády ČR, aby v důsledku přijetí výše zmíněného nařízení nedošlo k neúměrnému navýšení administrativy */usn. č. 61,* *hlasování 9-0-2, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Pošarová Marie – nehlasovala, Zlínský Vladimír – nehlasoval, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*

1. **Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akt o čipech pro Evropu /kód Rady 6169/22, KOM(2022) 45 v konečném znění/**
2. **Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech) /kód Rady 6170/22, KOM(2022) 46 v konečném znění/**
3. **Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy /kód Rady 6171/22, KOM(2022) 47 v konečném znění/**

Předseda O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tyto dokumenty na 5. schůzi konané dne 23. února t. r. prostřednictvím usnesení č. 25. Konstatoval, že poslanci obdrželi texty dokumentů, rámcové pozice vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokumenty představili náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický   
a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Radka Wildová.

Nám. E. Muřický uvedl, že iniciativa reaguje na narušení dodavatelských řetězců v oblasti polovodičů a čipů, ke kterému došlo v souvislosti s pandemií nemoci covid‑19. Současně reaguje na očekávanou rostoucí poptávku po čipech do budoucna s ohledem na digitální transformaci nebo na plány USA a Číny v této oblasti. Obsahuje 5 strategických cílů, jako jsou posílení výrobních kapacit, strategických cílů, rozšíření výzkumu, přilákat nové talenty apod. Nařízení usiluje o vybudování evropského systému polovodičů, počítá se s investicemi ze soukromých i veřejných zdrojů. ČR vítá Akt o čipech a snížení závislosti Evropy v této oblasti.

Nám. R. Wildová informovala, že cílem návrhu nařízení je přeměna společných podniků pro digitální technologie na společné podniky pro čipy. Počítá se s navýšením rozpočtu EK   
a tím se zvýšením alokace členských států. MŠMT vnímá rozšíření Aktu o čipech jako důležitý krok.

Zpravodaj O. Benešík konstatoval, že vývoj jde dopředu, a je proto důležité posilovat kapacity polovodičů a čipů. Zajímalo jej, jaké množství z v Česku vyrobených polovodičů   
a čipů (např. v Rožnově pod Radhoštěm) je vyváženo a jestli je možné zásobovat prioritně ČR. Zeptal se také, do jaké míry je ČR soběstačná v surovinách v této oblasti a které instituce   
 a vysoké školy se u nás zabývají čipy.

Nám. R. Wildová odpověděla, že ČR má výzkumná centra na úrovni akademického prostředí.

Nám. E. Muřický konstatoval, že nejvýhodnější je zaměřit se na design a výrobu jako USA a Tchaj-wan. Co se týče výrobních kapacit, oslovilo MPO výrobní i vývojové subjekty. EU není soběstačná, proto produkty vyrobené na svém území distribuuje jen v rámci členských států. ČR nemá suroviny pro čipy, dováží křemičité polotovary z Asie.

Posl. V. Zlínský se zeptal, jestli dochází k recyklaci starých čipů a využití jejich vzácných prvků.

Nám. E. Muřický potvrdil, že čipy jsou znovu využívány, jejich recyklace je v Evropě teprve v začátcích, firmám tím klesají zdrojové náklady.

Zpravodaj O. Benešík navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti   
1. bere na vědomí výše uvedené dokumenty a 2. podporuje rámcové pozice vlády k nim */usn. č. 60,* *hlasování 10-0-2, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Wenzl Lubomír – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Pošarová Marie – nehlasovala, Zlínský Vladimír – nehlasoval, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*

1. **Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a příprava na příští zimu /kód Rady 7478/22, KOM(2022) 138 v konečném znění/**
2. **Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám /kód Rady 7406/22, KOM(2022) 135 v konečném znění/**

Předseda O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 8. schůzi konané dne 30. března t. r. prostřednictvím usnesení č. 46. Konstatoval, že poslanci obdrželi texty dokumentů, rámcové pozice vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představil ředitel Odboru plynárenství a kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu Jan Zaplatílek. Cílem balíčku je najít cestu k ukončení závislosti EU na palivových dodávkách z Ruska. Důležité je snížení spotřeby, dekarbonizace průmyslu, rozvoj jaderných zdrojů a diversifikace zdrojů. V současné době by ukončení dodávek z Ruska nejvíce zasáhlo východní země EU.

Druhý dokument je reakcí na vysoké ceny a invazi na Ukrajině. Důležité je doplnit v každém členském státě zásobníky na 80 % do konce října. ČR tuto iniciativu podporuje. Termín naplnění do srpna je ale příliš krátký. Nařízení ještě není schváleno, ale již prošlo diskusemi v pracovních skupinách a bude nutné novelizovat energetický zákon. Energetický regulační úřad osvobodil přepravní soustavu zasobníků plynu od poplatků.

Zpravodaj O. Benešík uvedl, že se VEZ tímto tématem dlouhodobě intenzivně zabývá, vyžádal si také stanovisko hospodářského výboru.

Posl. J. Berkiho zajímal pohled na princip subsidiarity.

Řed. J. Zaplatílek uvedl, že v praktických věcech by měly rozhodovat členské státy, protože mají každý jiné podmínky. Mohly by se realizovat společné nákupy plynu či ropy, pak by musely být stanoveny určité podmínky rozdělování.

Zpravodaj O. Benešík informoval, že tomuto tématu se bude věnovat také čtvrteční jednání Poslanecké sněmovny.

Navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. bere na vědomí návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu   
a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, 7406/22, KOM (2022) 135 v konečném znění a sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a příprava na příští zimu, 7478/22,KOM (2022) 138 v konečném znění; 2. podporujerámcové pozice vlády ČR k těmto dokumentům, zejména v jejich důrazu na dodržování   
a respektování principu subsidiarity všech navržených opatření; 3. vyzývák okamžitému zahájení vtláčení plynu do zásobníků, aby se zajistila optimalizace využívání jejich kapacit;   
4. konstatuje, že povinná minimální úroveň využití uskladňovací kapacity v zásobnících plynu na území členských států Unie posílí bezpečnost dodávek plynu; 5. domnívá se, že cíle plnění zásobníků by měly být stanoveny na úrovni EU; 6. upozorňuje, že průběžný cíl naplnění kapacit zásobníků plynu pro srpen 2022 je nerealizovatelný; 7. varuje před příliš širokým zmocněním Komise k vydávání delegovaných aktů k jednotlivým cílům naplněnosti a k trajektorii naplněnosti po roce 2023; 8. podporujezáměr Komise zlepšit odolnost energetického systému celé EU; 9. zdůrazňuje důležitost investic do zvyšování energetické účinnosti pro zajištění energetické bezpečnosti a stability; 10. považuje za zásadní hledat řešení vysokých cen energií a dopadů na obyvatele; 11. upřednostňuje intervenci na maloobchodní úrovni prostřednictvím daňových úlev či poukázek nad regulací velkoobchodních cen elektřiny a 12. pověřujepředsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise */usn. č. 62,* *hlasování 9-0-2, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Pošarová Marie – nehlasovala, Zlínský Vladimír – nehlasoval, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*

1. **Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajištění potravinového zabezpečení a podílení odolnosti potravinových systémů /kód Rady 7426/22, KOM(2022) 133 v konečném znění/**

Předseda O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 8. schůzi konané dne 30. března t. r. prostřednictvím usnesení č. 46. Konstatoval, že poslanci obdrželi text dokumentu, rámcovou pozici vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představil náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka. Ministerstvo zemědělství dokument vítá, potravinové zabezpečení je důležité, spousta lidí na světě trpí podvýživou, problémem je sucho, změna klimatu, invaze na Ukrajinu. ČR je 12. na světě v kalorickém zajištění svého obyvatelstvo.

Sdělení zmiňuje navýšení cen potravin, např. meziroční nárůst cen pšenice o 70 %. ČR produkuje 4 miliony tun, z toho 2,5 milionu tun vyveze. Rostou výdaje na energie. 50 % krmiv je do EU dováženo z Ukrajiny.

ČR poskytla 26 tun potravin Ukrajině.

ČR plní závazky vyplývající ze Zelené dohody, podporuje domácí bioplynové stanice   
a voltaniku.

Zpravodaj P. Fifka uvedl, že se jedná o dva měsíce starý dokument, soubor opatření ve formě návrhů a doporučení pro členské státy. 500 milionů EUR je vyčleněno na podporu problémových zemí.

Evropská komise vyzývá k solidaritě s Ukrajinou a k potravinové podpoře chudých.

Posl. V. Zlínského zajímalo, jestli hrozí nedostatek hnojiv a pesticidů v  souvislosti s válkou na Ukrajině.

Nám. J. Fialka odpověděl, že ČR se nedotkne nedostatek hnojiv a krmiv, dojde však ke zvýšení cen.

Zpravodaj P. Fifka navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. vítá soubor opatření vedoucích ke zmírnění dopadů souvisejících s ruskou invazí na Ukrajinu   
a 2. bere na vědomí Sdělení Evropské komise */usn. č. 63,* *hlasování 9-0-2, Berkovcová Jana – pro, Bžoch Jaroslav – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Pošarová Marie – nehlasovala, Zlínský Vladimír – nehlasoval, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Exner Martin – pro, v příloze/.*

**12. Sdělení předsedy**

Př. O. Benešík informoval o návštěvě komisařky zodpovědné za politiku soudržnosti Elisy Ferreiry v úterý 24. května v 8.30 hodin na výboru pro veřejnou správu. Členové VEZ jsou zváni k účasti na tomto přijetí.

V pátek 27. května se v 9.30 uskuteční setkání s poslanci EP v Senátu. Účast zatím přislíbil mpř. P. Fifka.

Př. O. Benešík ještě jednou navrhnul založit skupinu přátel Kypru.

1. **Různé**

Př. O. Benešík a mpř. P. Fifka informovali o konferenci o migraci v Paříži, které se zúčastnili. Řečníci tam zapomněli zmínit ČR jako jednu ze zemí, která aktivně pomáhá ukrajinským uprchlíkům.

Posl. J. Berki se zúčastnil konference o budoucnosti Evropy, kde byla tématem změna smluv ve smyslu přenášení pravomocí. Toto téma bude řešeno i za českého předsednictví.

Schůze skončila ve 12.30 hodin.

*/zapsala Eva Hadravová/*

Martin Exner v. r. Ondřej Benešík v. r.

ověřovatel výboru předseda výboru