***Parlament České republiky***

***POSLANECKÁ SNĚMOVNA***

***2022***

***9. volební období***

***Z Á P I S***

***z 19. schůze***

***výboru pro evropské záležitosti***

***konané dne 7. prosince 2022***

**Přítomni:** Benešík Ondřej, Major Martin, Carbol Jiří, Berki Jan, Fifka Petr, Staněk Pavel, Zlínský Vladimír, Potůčková Lucie, Bělor Roman, Pošarová Marie, Exner Martin, Kolář Ondřej, Jáč Ivan, Helebrant Tomáš

**Omluveni:** Pokorná Jermanová Jaroslava, Babišová Andrea, Bžoch Jaroslav, Beitl Petr, Berkovcová Jana, Wenzl Lubomír

Schůzi výboru zahájil předseda O. Benešík v 9.00 hodin. Připomněl, že byla svolána na základě usnesení č. 109 přijatého na 18. schůzi dne 23. listopadu 2022. Konstatoval, že pozvánky byly všem včas rozeslány a návrh pořadu mají poslanci k dispozici /*hlasování 10-0-0, Helebrant Tomáš – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Staněk Pavel – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Kolář Ondřej – pro, Zlínský Vladimír – 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. 115,* *hlasování 12-0-0, Helebrant Tomáš – pro, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Staněk Pavel – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Kolář Ondřej – pro, Zlínský Vladimír – pro, Pošarová Marie – pro, v příloze/.*

**Návrh pořadu schůze:**

1. Informace k aktuální situaci v oblasti energetiky, mimořádná Rada EU k energetice – uzavřené jednání
2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2023 – Pevná a jednotná Unie /kód Rady 13847/22, KOM(2022) 548 v konečném znění/
3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitalizace energetického systému – akční plán EU /kód Rady 13778/22, KOM(2022) 552 v konečném znění/
4. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci) /kód Rady 13079/22, KOM(2022) 496 v konečném znění/
5. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za vadné výrobky /kód Rady 13134/22, KOM(2022) 495 v konečném znění/
6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mimořádná situace v energetice – společná příprava, nákup a ochrana EU /kód Rady 13691/22, KOM(2022) 553 v konečném znění/
7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a mění směrnice 2010/13/EU /kód Rady 12413/22, KOM(2022) 457 v konečném znění/
8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2022 /kód Rady 13494/22, KOM(2022) 528 v konečném znění/
9. Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU na období 2021-2027 – Podpora smysluplné účasti a posílení postavení mladých lidí v rámci vnější činnosti EU ve prospěch udržitelného rozvoje, rovnosti a míru /kód Rady 13271/22, JOIN(2022) 53 v konečném znění/
10. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 17. – 30. listopadu 2022
11. Sdělení předsedy
12. Různé
    * + 1. **Informace k aktuální situaci v oblasti energetiky, mimořádná Rada EU k energetice – uzavřené jednání**

Př. O. Benešík přivítal ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu a požádal jej   
o aktuální informace z jednání Rady o energetice. Členové výboru schválili tento bod jako neveřejný /*hlasování 11-0-0, Helebrant Tomáš – pro, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Staněk Pavel – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Kolář Ondřej – pro, Zlínský Vladimír – pro, v příloze/.*

1. **Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 17. – 30. listopadu 2022**

Z tabulky dokumentů doručených výboru v období 17. – 30. listopadu 2022 byly vybrány dokumenty a k nim zpravodajové: č. 15390/22 a 15400/22 – mpř. O. Kolář, č. 14973/22 a 14984/22 – mpř. L. Potůčková, č. 15432/22 – posl. V. Zlínský a č. 15184/22 – posl. R. Bělor.

Výbor postupuje k projednání dokument č. 15047/22 výboru pro obranu */usn. č. 116,* *hlasování 12-0-0, Helebrant Tomáš – pro, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Staněk Pavel – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Kolář Ondřej – pro, Zlínský Vladimír – pro, Pošarová Marie – pro, v příloze/.*

* + - 1. **Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2023 – Pevná a jednotná Unie /kód Rady 13847/22, KOM(2022) 548 v konečném znění/**

Př. O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 17. schůzi konané dne 2. listopadu t. r. prostřednictvím usnesení č. 107. Konstatoval, že poslanci obdrželi text dokumentu, rámcovou pozici vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představili vedoucí Zastoupení EK v ČR Monika Ladmanová a náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády Štěpán Černý.

M. Ladmanová informovala, že Pracovní program EK vychází z politických cílů   
a původních šesti pilířů představených před šesti lety. Předsedkyně EK Ursula von der Leyen představila cíle EK na rok 2023 ve svém projevu o stavu Unie. Je třeba posílit geopolitické postavení Unie a politickou odolnost.

Nám. Š. Černý konstatoval, že tento Pracovní program je poslední současné Komise. Za rok a půl proběhnou volby do EP a nová Komise začne pracovat asi za dva roky. Rámcová pozice k Pracovnímu programu Komise zaujímá národní stanovisko, důležitá pro ČR je revize vnitřního trhu s elektřinou, přezkum víceletého finančního rámce a návrh nových vlastních zdrojů rozpočtu EU. MPO a Úřad vlády zahájily konzultační proces. Povinností českého předsednictví je také vést dialog o meziinstitucionální deklaraci o politických prioritách s Evropskou komisí a Evropským parlamentem.

Př. O. Benešík se zeptal na možnosti rozšíření EU o země západního Balkánu, Ukrajinu a Gruzii. ČR by podle jeho názoru měla v době svého předsednictví posílit své zastoupení v evropských institucích.

Nám. Š. Černý uvedl, že české předsednictví připravuje závěry Rady GAC. Nejdůležitější je rozšíření EU o země západního Balkánu, Ukrajinu a Moldavsko. Sedm členských států je proti kandidátskému statusu Bosny a Hercegoviny. Kosovo ještě nepodalo přihlášku.

ČR bude po předsednictví disponovat kvalitními kandidáty do evropských institucí, důležitý je i rozvoj stávajících pracovníků. Je to i součástí Programového prohlášení vlády.

Př. O. Benešík navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti bere na vědomí Pracovní program Komise na rok 2023 */usn. č. 117,* *hlasování 9-0-2, Helebrant Tomáš – pro, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Zlínský Vladimír – zdržel se, Pošarová Marie – zdržel se, v příloze/.*

* + - 1. **Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitalizace energetického systému – akční plán EU /kód Rady 13778/22, KOM(2022) 552 v konečném znění/**

Př. O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 17. schůzi konané dne 2. listopadu t. r. prostřednictvím usnesení č. 107. Konstatoval, že poslanci obdrželi text dokumentu, rámcovou pozici vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představily ředitelka Odboru elektroenergetiky a teplárenství Ministerstva průmyslu a obchodu Hana Konrádová a ředitelka Odboru mezinárodní spolupráce a EU Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Markéta Ambrožová.

Řed. H. Konrádová uvedla, že záměrem sdělení je zavést digitální zelený systém. Navrhuje zřízení společného datového prostoru pro sdílení energetických dat. Jednotlivé členské státy postupně zavedou inteligentní elektroměry. ČR plánuje jejich výměnu od poloviny roku 2024. Do plánu budou zapojeni distributoři i provozovatelé přenosové soustavy. Důležitá je ochrana dat a kybernetická bezpečnost. ČR vítá návrh tohoto Akčního plánu a je připravena účastnit se diskusí k navazujícím legislativním návrhům. Některé oblasti je nutné jasněji formulovat.

Řed. M. Ambrožová doplnila, že jde o legislativní návrh o bezpečnosti produktů s digitálními prvky. Doprovází ho další nelegislativní iniciativy jako např. hodnocení kybernetických rizik nebo zajištění systému energetické bezpečnosti v oblasti elektroenergie, plynárenství a vodíku.

Zpravodaj R. Bělor informoval, že cílem je optimalizace výroby a spotřeby energií na území EU a dosáhnout vzájemného propojení mezi výrobci a spotřebiteli. Dosud se jedná   
o dokument nelegislativní povahy. Centra zpracovávání dat se stanou náročnými spotřebiteli elektrické energie.

Posl. V. Zlínský má obavy z toho, že bude velké množství dat zpracováno umělou inteligencí a data mohou být zneužita.

Nám. ministra průmyslu a obchodu R. Neděla již jednal s výrobci chytrých měřidel. Zatím se jedná o sběru dat u spotřebitelů.

Podle posl. V. Zlínského je důležité, aby se starší spotřebitelé mohli k novému systému vyjádřit.

Posl. J. Berki konstatoval, že systém je postaven na tom, že spotřebitel se nemusí zapojit do digitalizace.

Zpravodaj R. Bělor se domnívá, že přijetí všeobecných technických norem pravděpodobně přebije dobrovolnost. Důležitá je ochrana osobních údajů.

Zpravodaj navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. bere na vědomí sdělení Komise o digitalizaci energetického systému (akční plán EU); 2. podporuje stanovisko vlády ČR k tomuto dokumentu; 3. podporuje přijetí tohoto dokumentu navazujícího na dokumenty Zelená dohoda pro Evropu a REPowerEU; 4. vítádigitální a udržitelnou transformaci našeho energetického systému v rámci systému evropského jakožto cestu k postupnému ukončení závislosti EU na ruských fosilních palivech a k zajištění cenově dostupného přístupu k energiím; 5. upozorňujena neurčité formulace obsažené v dokumentu a na možnou administrativní zátěž pro členské státy i podnikatele, kterou opatření mohou doprovázet; 6. upozorňuje na nutnost navázat na aktuální stav souvisejících iniciativ a struktur, aby nedocházelo k duplikacím činností; 7. upozorňujena vysokou energetickou náročnost nových technologií a na nutnost nalézat energeticky nejúčinnější řešení vzhledem k dopadům digitálních produktů na životní prostředí; 8. podporuje aktivity vedoucí ke zvyšování kybernetické bezpečnosti a k posílení odolnosti kritické infrastruktury; 9. podporuje rozvoj znalostí kvalifikovaných odborníků a rovněž vzdělávání všech občanů v oblasti digitálních nástrojů a technologií a 10. pověřujepředsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise /*usn. č. 118,* *hlasování 8-2-0, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Zlínský Vladimír – proti, Pošarová Marie – proti, v příloze/.*

* + - 1. **Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci) /kód Rady 13079/22, KOM(2022) 496 v konečném znění/**
      2. **Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za vadné výrobky /kód Rady 13134/22, KOM(2022) 495 v konečném znění/**

Př. O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tyto dokumenty na 17. schůzi konané dne 2. listopadu t. r. prostřednictvím usnesení č. 107. Konstatoval, že poslanci obdrželi texty dokumentů, rámcové pozice vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokumenty představili náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk a náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.

Nám. M. Franěk uvedl, že první návrh je součástí balíčku týkajícího se umělé inteligence. Zabývá se náhradou škody v oblasti civilního práva, kdy má žalobce právo dostat se k některým informacím provozovatele systému. Právní úprava ČR bude muset některé aspekty transponovat, o detailech probíhá vyjednávání.

Nám. R. Neděla informoval, že cílem návrhu směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky je zavedení jednotného systému na evropské úrovni k odškodnění osob, které utrpěly újmu na zdraví nebo škodu na majetku v důsledku vadných výrobků. Modernizuje a posiluje stávající zavedená pravidla založená na objektivní odpovědnosti výrobců v případě odškodnění za újmu na zdraví, škody na majetku nebo ztráty údajů způsobené vadnými výrobky.

ČR usiluje o to, aby návrh zajistil rovnováhu mezi zájmy hospodářských subjektů   
a spotřebitelů a poskytnul právní jistotu ohledně toho, na které výrobky a subjekty se vztahuje objektivní odpovědnost. Prioritou ČR v oblasti ochrany spotřebitelů je bezpečnost výrobků.

Zpravodaj M. Exner doplnil, že je potřeba reagovat na zastaralé směrnice a zajistit bezpečnost výrobků EU i ze třetích zemí. Směrnice o vadných výrobcích je z roku 1985. Obě směrnice zavádí mechanismus pro přístup k důkazům.

Navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. projednal tyto dokumenty a 2. podporuje rámcové pozice vlády /*usn. č. 119,* *hlasování 9-0-2, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Potůčková Lucie – pro, Zlínský Vladimír – zdržel se, Pošarová Marie – zdržel se, v příloze/.*

* + - 1. **Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mimořádná situace v energetice – společná příprava, nákup a ochrana EU /kód Rady 13691/22, KOM(2022) 553 v konečném znění/**

Př. O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 17. schůzi konané dne 2. listopadu t. r. prostřednictvím usnesení č. 107. Konstatoval, že poslanci obdrželi text dokumentu, rámcovou pozici vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představil náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Informoval, že sdělení doprovází také mimořádné nařízení o solidaritě v energetice. Řada informací je zde ale již překonána vzhledem k rychlému vývoji v energetice. Na jednání Rady došlo   
24. listopadu ke shodě o dvou návrzích, které pomohou zajistit mimořádné dodávky plynu. ČR se bude snažit o uzavření dalších návrhů ještě během svého předsednictví.

Zpravodaj M. Exner konstatoval, že elektrická soustava je propojená a velmi křehká. Pro ČR je důležité propojení s okolními státy, protože nemá přístup k moři. Je závislá na jednotě a solidaritě členských států. Důležité je budovat obnovitelné zdroje.

Navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. projednal tento dokument; 2. podporuje rámcovou pozici vlády; 3. oceňuje dobrou práci českého předsednictví v Radě EU při hledání shody na společném postupu pro zajištění energií v celé Unii;   
4. zdůrazňuje důležitost evropské jednoty a solidarity pro zajištění energetické bezpečnosti České republiky; 5. zdůrazňuje, že přechod na obnovitelné zdroje energie posílí energetickou bezpečnost České republiky i celé Evropské unie a 6. pověřujepředsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise /*usn. č. 120,* *hlasování 9-2-0, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Potůčková Lucie – pro, Zlínský Vladimír – proti, Pošarová Marie – proti, v příloze/.*

* + - 1. **Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a mění směrnice 2010/13/EU /kód Rady 12413/22, KOM(2022) 457 v konečném znění/**

Př. O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 15. schůzi konané dne 5. října t. r. prostřednictvím usnesení č. 92. Konstatoval, že poslanci obdrželi text dokumentu, rámcovou pozici vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představili náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková a náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.

Nám. P. Smolíková informovala, že návrh je projednáván v rámci Rady i Evropského parlamentu. Důležitá je otázka právního základu nařízení. Cílem je podpora mediální plurality a nezávislosti médií v EU. Nově se ustavuje úřad tzv. Evropský sbor pro mediální služby, který má nahradit dosavadní Skupinu evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA), a vymezuje jeho působení. Jeho kompetence ještě nejsou vyjasněny.

Nám. R. Neděla dodal, že ČR dlouhodobě podporuje budování evropského mediálního trhu. V případě přetrvávajících pochybností ohledně právního základu, rozsahu kompetencí EU, přiměřenosti zásahu navržených opatření do oblastí kompetencí, za které jsou primárně zodpovědné členské státy, nebo fungování národního mediálního trhu vláda ČR zváží, zda návrh podpoří.

Zpravodajka L. Potůčková vidí chybu ve formě a právním základu návrhu. Německý Senát (Bundesrat) přijal k dokumentu odůvodněné stanovisko a Bundestag vyjádřil pochybnosti o právním základu. Nařízení není vhodnou formou.

Zřízení nového úřadu zpravodajka nepovažuje za nezbytné, je třeba pouze posílit spolupráci jednotlivých úřadů. Za sporný považuje článek č. 24 o zadávání reklamy pouze pro aglomerace nad 1 milion obyvatel.

Nám. P. Smolíková informovala, že rámcová pozice obsahuje výhrady ČR.

Př. O. Benešík doplnil, že svoje stanovisko k dokumentu vyjádřil také volební výbor, které zpravodajka reflektuje ve svém závěru.

Zpravodajka L. Potůčková navrhla usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. bere na vědomí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a mění směrnice 2010/13/EU; 2. podporuje rámcovou pozici vlády ČR ze dne 11. listopadu 2022 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a mění směrnice 2010/13/EU; 3. vyjadřuje podporu Evropské komisi v jejím úsilí o ochranu nezávislosti, plurality a transparentnosti a zajištění stabilního financování médií v EU a rovněž transparentní a spravedlivou alokaci ekonomických zdrojů, respektive měření sledovanosti nebo oblasti reklamy zadávané státem; 4. nedoporučujezřízení Evropského sboru pro mediální služby, dokud se nevyjasní jeho kompetence a rozsah jeho působnosti; 5. vyjadřujepochybnosti nad volbou formy a právního základu nařízení, které se opírá o 114 SFEU a 6. pověřuje předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise /*usn. č. 121,* *hlasování 9-0-2, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Potůčková Lucie – pro, Zlínský Vladimír – zdržel se, Pošarová Marie – zdržela se, v příloze/.*

* + - 1. **Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2022 /kód Rady 13494/22, KOM(2022) 528 v konečném znění/**

Př. O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 17. schůzi konané dne 2. listopadu t. r. prostřednictvím usnesení č. 107. Konstatoval, že poslanci obdrželi text dokumentu, rámcovou pozici vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představil náměstek ministra zahraničních věcí Jaroslav Kurfürst. EK vydává sdělení k politice rozšíření každý rok. Hodnotí zde pokrok v jednání s kandidátskými zeměmi. Odkazuje na červnové rozhodnutí udělit evropskou perspektivu Ukrajině, Moldavsku a Gruzii a udělit kandidátský status Ukrajině a Moldavsku na základě předpokladu učinění stanovených kroků. Ocenila zahájení přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií. V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině EK zdůraznila nárůst významu sladění zahraniční politiky jednotlivých států se SZBP pro přístupový proces. Albánie, Černá Hora a Severní Makedonie vykazují stoprocentní sladění se SZBP. Výrazně pokročilo také formální sladění v případě Bosny a Hercegoviny. V případě Kosova ocenila jednostranné připojení se k prohlášením EU a sankcím, zatímco u Srbska došlo ke značnému poklesu míry harmonizace, zvláště co se týče opatření vůči Rusku. Některé zahraničně politické kroky Srbska šly přímo proti přístupu EU. Nejnižší míru sladění vykazuje Turecko, které by mělo učinit zásadní nápravné kroky v tomto ohledu. Normalizace vztahů mezi Srbskem a Kosovem zůstává stěžejní pro evropskou budoucnost obou zemí i pro regionální stabilitu. Ačkoliv bylo dosaženo pokroku v některých oblastech, vztahy zůstávají napjaté.

ČR se velmi zasazuje o rozšíření EU. Přišla s iniciativou postupné integrace např. vnitřního trhu EU. Do zančné míry se ztotožňuje se závěry EK. Kriticky se dívá na proruské postoje Srbska. Otevřela přistupové rozhovory se Severní Makedonií a Albánií.

Zpravodajka L. Potůčková konstatovala, že sdělení i rámcová pozice jsou velmi obsažné a zajímavé. Ústav mezinárodních vztahů vydal článek, ve kterém analyzuje změnu hlasování pro rozšíření EU.

Moldávie je ve velmi složité situaci ohrožována ruskou propagandou. Změny v soudnictví budou pro veřejnost velmi složité.

Posl. J. Berki vnímá Turecko jako partnera EU. Nesdílí ale evropské hodnoty a součástí EU podle něj nebude.

Nám. J. Kurfürst uvedl, že v případě, že by v některé balkánské zemi byla přijatelná vláda práva i další politická shoda, byla by tato země hned přijata do EU. Zatím ale taková není. Ukrajina má evropské směřování, za které bojuje.

Př. O. Benešík připomněl, že VEZ se situaci západního Balkánu intenzivně věnuje.

Posl. I. Jáč uvedl, že v době zelené islámské revoluce Turecko zadrželo postup islamistů do Evropy. Jako kandidátskou zemi nelze Turecko z Evropy vylučovat.

Nám. J. Kurfürst konstatoval, že Turecko je spojencem EU, je členem NATO. Před 20 lety bylo připraveno plnit podmínky EU, dnes se ale od EU velmi odklonilo, politizuje soudy, diskriminuje menšiny atd. Do EU neplánuje vstoupit.

Př. O. Benešík nevnímá Turecko jako evropskou zemi, jeho hodnoty nejsou s EU v souladu. Kancléřka Merkelová nabízela Turecku tzv. strategické partnerství.

Nám. J. Kurfürst připomněl, že 6. října proběhlo v Praze 1. setkání Evropského politického společenství, kde Turecko figurovalo jako významný partner.

Zpravodajka L. Potůčková navrhla usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. bere na vědomí sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2022 /kód Rady 1349/22, KOM(2022) 528 v konečném znění/ a 2. podporuje předběžné stanovisko vlády ČR ze dne 18. listopadu 2022 ke sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2022 /kód Rady 1349/22, KOM(2022) 528 v konečném znění/ /*usn. č. 122,* *hlasování 8-1-0, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Major Martin – pro, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Potůčková Lucie – pro, Zlínský Vladimír – proti, v příloze/.*

* + - 1. **Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU na období 2021-2027 – Podpora smysluplné účasti a posílení postavení mladých lidí v rámci vnější činnosti EU ve prospěch udržitelného rozvoje, rovnosti a míru /kód Rady 13271/22, JOIN(2022) 53 v konečném znění/**

Př. O. Benešík uvedl, že se výbor usnesl projednat tento dokument na 17. schůzi konané dne 2. listopadu t. r. prostřednictvím usnesení č. 107. Konstatoval, že poslanci obdrželi text dokumentu, rámcovou pozici vlády a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.

Dokument představil náměstek ministra zahraničních věcí Jaroslav Kurfürst. Akční plán pro mládež na období 2021-27 byl představen v polovině roku 2022. Snaží se nabídnout podmínky pro zapojení mladých lidí do aktivit týkajících se jejich budoucnosti. Týká se   
i mladých lidí ze třetích zemí v rámci vzdělávacích programů. České předsednictví připravilo závěry Rady, Polsko a Maďarsko měly výhrady k genderovým otázkám.

Zpravodaj J. Berki podporuje aktivity pro mladé lidi, díky nim se zapojí do dění EU. Dokument je velmi akční, doplňuje stávající nástroje.

Zpravodaj navrhnul usnesení, ve kterém výbor pro evropské záležitosti 1. bere na vědomínávrh Akčního plánu pro mládež v rámci vnější činnosti EU na období 2022 – 2027 (Společné sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě); 2. podporuje rámcovou pozici vlády k tomuto Sdělení; 3. oceňujezejména komplexní přístup, analýzu, zapojení a doplnění současných nástrojů a systematické zapojení mladých lidí do přípravy strategických dokumentů (neboť jde o jejich budoucnost); 4. zdůrazňuje nutnost spolupráce s organizacemi, které se dlouhodobě práci s mladými lidmi věnují, a potřebu investic do vzdělávání, stejně tak jako stavění mostů mezi mladými lidmi z Evropy a jiných kontinentů; 5. vyjadřuje přesvědčení, že i nová česká strategie vůči mládeži pokryje alespoň některé aspekty zmiňované ve Sdělení /*usn. č. 123,* *hlasování 8-0-1, Jáč Ivan – pro, Benešík Ondřej – pro, Carbol Jiří – pro, Fifka Petr – pro, Exner Martin – pro, Bělor Roman – pro, Berki Jan – pro, Potůčková Lucie – pro, Zlínský Vladimír – proti, v příloze/.*

**12. Různé**

Posl. J. Berki se zúčastnil hodnocení Konference o budoucnosti Evropy. Navrhnul proto pozvat ministra pro EU Mikuláše Beka, aby poskytnul členům výboru reflexe z této konference.

Př. O. Benešík souhlasil.

*/zapsala Eva Hadravová/*

Schůze skončila ve 12.30 hodin.

Jiří Carbol v. r. Ondřej Benešík v. r.

ověřovatel výboru předseda výboru