**záznam z jednání pracovního týmu**

**Rady hospodářské a sociální dohody pro Evropskou unii**

**dne 13. března 2025**

**I/ K PROJEDNÁNÍ**

1. **Příprava na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 20. a 21. března 2025 v Bruselu**

**ÚV** Návrh závěrů byl členům PT RHSD pro EU rozeslán.

V rámci tématu konkurenceschopnosti by mělo dojít k vyhodnocení pokroku při implementaci nové strategické agendy. Vstupy do jednání představuje Kompas konkurenceschopnosti, akční plán pro dostupné energie, akční plán pro automobilový sektor a zjednodušovací omnibusy. Evropská rada vyzve k zajištění cenově dostupné energie a zdůrazní potřebu vytváření unie úspor a investic a také by se měla věnovat horizontální strategii pro vnitřní trh. Pokud jde o automobilový průmysl, vláda vítá Komisí indikovaný záměr rozložení pokut na 3 roky, ale bude se na úrovni Rady snažit o prodloužení tohoto období na 5 let. Zmiňovat bude i revizi nařízení o emisích CO2, včetně důrazu na pokračování prodeje spalovacích motorů po roce 2035. Tématu konkurenceschopnosti se bude věnovat i eurosummit.

Proběhne první debata o víceletém finančním rámci, jehož projednávání bude pokračovat zhruba dva roky. Východiska pozice ČR projedná vláda dne 19. března. Důležitým tématem Evropské rady bude také ruská agrese vůči Ukrajině. Vzhledem k riziku maďarského veta se neočekává velký posun a závěry budou spíše procedurální. Dalšími tématy Evropské rady jsou Blízký východ, migrace (Evropská komise vydala návrh nařízení k návratům a chystá revizi konceptu bezpečných zemí, kterou ČR podpořila na prosincovém jednání Evropské rady), oceány a vnější vztahy.

1. **Stav jednání k revizím evropské legislativy a legislativní plán Evropské komise**

**ÚV** Bod byl na jednání zařazen za účelem projednání před plénem RHSD v květnu a zahrnuje tři témata:

Pracovní plán Komise na letošní rok si klade za cíl posílení konkurenceschopnosti, bezpečnosti, hospodářské odolnosti a snižování administrativní zátěže. ÚV do rámcové pozice k programu zapracoval stanovisko SP ČR, pozice byla schválena Výborem pro EU na vládní úrovni dne 12. března a rozeslána členům PT RHSD pro EU. Jako národní priorita byla identifikována *Dohoda o čistém průmyslu*, kde ČR odmítá emisní cíl 90% snížení emisí do roku 2040, požaduje odklad spuštění systému EU ETS 2, zavedení mechanismů pro zabránění růstu ceny emisní povolenky a respektování principu technologické neutrality. Prioritou je také *akční plán pro automobilový průmysl*, v jehož rámci ČR prosazuje rozprostření plnění emisních cílů na delší časový úsek a urychlení celkové revize příslušného nařízení. Další prioritou je *Bílá kniha o budoucnosti evropské obrany*, kde ČR dlouhodobě prosazuje přístup obranného průmyslu k soukromému i veřejnému financování a podporu rozvoje vojenské mobility. Čtvrtou prioritou je *klimatický cíl 2040*, přičemž ČR považuje záměr Evropské komise za příliš ambiciózní a bude proti němu vystupovat na všech úrovních. Prioritou je rovněž *víceletý finanční rámec od roku 2028;* ČR se soustředí na zemědělství, kohezi, obranu a bezpečnost, včetně vojenské mobility, a na dopravní infrastrukturu, zejména dokončení sítí TEN-T.

Pracovní plán Komise doprovází sdělení o implementaci a zjednodušování, které uvádí, jakým způsobem hodlá Evropská komise v příštích pěti letech odbourat byrokratickou zátěž pro podnikatele a občany. Dne 26. února vydala Komise dva balíčky návrhů: tzv. omnibus I usiluje o zjednodušení tří klíčových právních předpisů: *směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti* (CSRD, gesce MF), *směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti* (CSDDD, gesce MSp) a *delegovaných aktů o taxonomii EU* (gesce MF). Kromě toho balíček zahrnuje i návrh na zjednodušení *mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích*(CBAM, gesce MF). Omnibus II se snaží zjednodušit *nařízení o InvestEU.* Vláda to považuje za krok správným směrem a vítá v tomto ohledu společné stanovisko hospodářských partnerů ze střední a východní Evropy žádající razantní snižování reportovací zátěže.

V rámci pragmatického přístupu ke klimatické politice otevírá ČR v EU diskuzi o reviziněkterých elementů Zelené dohody pro Evropu, jako jsou emisní limity pro automobily a těžká vozidla, systém EU ETS 2, energetická náročnost budov a nízkouhlíkový vodík. ČR usiluje o vytváření koalic s dalšími členskými státy a připravila pro Evropskou komisi konkrétní návrhy. V některých oblastech jsme již dosáhli konkrétních úspěchů a letos by mohla být otevřena diskuze k některým z těchto témat.

**KZPS** Rámcovou pozici považuje za krok správným směrem, ale je potřeba naznačené úsilí dále zintenzivnit a budovat koalici stejně smýšlejících členských států. KZPS vítá zjednodušení obsažené v omnibusech, ale pokud by zjednodušované návrhy předcházela analýza dopadů, nebyly by omnibusy zapotřebí. Některé ambice Evropské komise si totiž protiřečí (např. dekarbonizace a dostupné ceny energií nebo „čistý průmysl“), resp. nejsou reálné ani ekonomické možné. ČR by měla striktně požadovat vypracování studie dopadů ke každému novému návrhu. Poté, co USA odstoupily od Pařížské dohody, je Evropa jediným kontinentem, který drží ambiciózní klimatické cíle. Vzhledem ke svému nízkému podílu na celkových emisích by měla hledat společné cesty k ochraně planety s dalšími velmocemi, jinak nemá šanci klima zachránit, a bude pouze chudnout. Bohužel ani členské státy EU si nevycházejí vždy vstříc a je obtížné najít koalici. Evropa v tomto ohledu není jednotná ani solidární.

**SP ČR** poděkoval za zpětnou vazbu k zaslané iniciativě sedmi středoevropských svazů k návrhu omnibusu.

**ČMKOS** lituje, že se v kompasu konkurenceschopnosti téměř nemluví o sociálním dialogu – přitom je důležité, jak definujeme konkurenceschopnost (na půdě EHSV zaznívá, že je založena na kvalifikacích, pracovní síle a cenách energií). Pokud jde o Dohodu o čistém průmyslu, sdílí stanovisko KZPS a postrádá vyšší tlak na opětovnou industrializaci Evropy.

**MPO** Kompas konkurenceschopnosti pouze nastiňuje inciativy, které bude Komise v budoucnu navrhovat, a do následných legislativních procesů budou zahrnuti i sociální partneři, včetně EHSV. Předsedkyně Evropské komise spojuje dekarbonizaci se soběstačností EU. Nesouhlas s cílem redukce emisí o 90 % do roku 2040 nicméně na jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) dne 12. března vyjadřovala řada členských států.

**ÚV** Klimatické cíle 2030 a 2050 byly opakovaně jednomyslně potvrzeny na úrovni Evropské rady, takže Komise měla silný politický mandát. Část evropského průmyslu a podnikatelů navíc zelenou politiku podporuje, a to včetně emisních povolenek. Možnosti změny se ukáží při jednání o klimatickém cíli 2040. Plán ReArm Europe, který na Evropské radě získal jednomyslnou podporu členských států, si také klade za cíl reindustrializaci Evropy. ÚV předloží na plénum RHSD písemné shrnutí aktuálního stavu a pozic ČR.

**II/ PRO INFORMACI**

1. **Průběh a výsledky summitu EU – západní Balkán dne 18. prosince a zasedání Evropské rady dne 19. prosince 2024 v Bruselu**
2. **Průběh a výsledky neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád členských států dne 3. února 2025 v Bruselu**
3. **Průběh a výsledky mimořádného zasedání Evropské rady dne 6. března 2025 v Bruselu**

**ÚV** Závěry Evropské rady z prosince a března byly členům PT RHSD pro EU rozeslány.

Hlavním tématem prosincové Evropské rady, stejně jako neformálního setkání v únoru a mimořádného zasedání na začátku března, byla podpora Ukrajiny. Zatímco v prosinci byla tradičně potvrzena mnohostranná vojenská, finanční a humanitární podpora, v březnu Maďarsko zablokovalo přijetí závěrů k Ukrajině. Pozice ČR zůstává konzistentní: nevyjednávat mír na Ukrajině bez její účasti; neuznání ruské okupace ukrajinských území, silná a dobře vyzbrojená ukrajinská armáda jako základ udržení míru; nevylučování členství Ukrajiny v EU ani NATO.

S tím souvisí téma obrany, kde Evropská rada reagovala na změnu zahraniční politiky USA. Na tom, že je potřeba převzít odpovědnost za vlastní obranu a bezpečnost, se shodly všechny členské státy. V tomto kontextu je novinkou plán ReArm Europe, ve kterém Evropská komise nastiňuje možnosti financování obrany, včetně finančního nástroje SAFE na financování společných obranných projektů až do výše 150 mld. eur. Členské státy také uvítaly možnost aktivace únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě a růstu a podpořily využití ostatních programů EU na posílení obrany. ČR v této souvislosti podporuje rozvoj obranného průmyslu a navýšení výdajů na obranu na min. 3 % HDP do roku 2030 a očekává vydání Bílé knihy o budoucnosti evropské obrany. Důležitá je i komplementarita EU a NATO a spolupráce s USA. O spolupráci s EU v bezpečnostních otázkách má zájem Spojené království.

Transatlantické vztahy byly tématem všech zmíněných jednání. EU stále považuje USA za klíčového spojence, ale je třeba převzít větší odpovědnost za svou obranu a bezpečnost. Nicméně v otázce obchodních vztahů (jako jsou např. cla na dovoz hliníku a oceli) je připravena reagovat a zavést reciproční kroky.

**KZPS** s lítostí konstatoval, že EU není v jednáních s USA flexibilní a není schopna s D. Trumpem vyjednávat na nejvyšší úrovni a dohodnout se na kompromisu. Celní válka neprospěje žádné straně a EU v ní může ztratit více než USA. Doporučuje proto nepřistupovat k recipročním opatřením, ale raději vyjednávat.

**SP ČR** informoval o nové neformální koalici hospodářských partnerů North East Flank zabývající se tématem obrany a připravenosti. Uvítá také diskuzi a využití své expertízy v kontextu Bílé knihy o budoucnosti evropské obrany. Důležitá je i spolupráce vlády s byznysem v otázce uvalení cel ze strany USA, aby bylo možné identifikovat potenciální ekonomické dopady na jednotlivé sektory.

**MPO** bude v kontaktu s byznysem pokračovat.

**ÚV** Proběhlo několik pokusů o jednání na vysoké úrovni (komisař M. Šefčovič, vysoká představitelka K. Kallas), nicméně americká strana zatím nejeví o spolupráci s EU jako celkem zájem a jedná pouze bilaterálně s některými státníky. ÚV uvítá, když české firmy působící v USA podpoří diplomatické úsilí vlády ČR.

**SP ČR** Americký byznys vnímá rizika obchodní války stejně a US Chamber of Commerce i BusinessEurope na ně upozorňují před každým jednáním Rady EU–USA pro obchod a technologie (TTC); nicméně americká administrativa to zatím nereflektuje.

1. **Informace o průběhu evropského semestru 2025**

**ÚV** ve spolupráci s MF zahájil práce na Výroční zprávě o pokroku plnění fiskálně-strukturálního plánu ČR, který schválila Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) dne 21. ledna. Zpráva se zaměří především na dodržování dráhy čistých výdajů, kterou stanovila Rada, a také na plnění jednotlivých reforem a investic. Součástí zprávy by měly být mimo jiné 4 přílohy zaměřené na pokrok v plnění opatření v rámci specifických doporučení Rady, národního plánu obnovy, cílů udržitelného rozvoje a evropského pilíře sociálních práv. Evropská komise na základě výroční zprávy o pokroku vypracuje jarní balíček evropského semestru. Návrh zprávy bude rozeslán hospodářským a sociálním partnerům k připomínkování po 10. dubnu. Termín pro odeslání zprávy Evropské komisi je 30. dubna 2025. Specifickými doporučeními pro jednotlivé země se pak bude zabývat červnová Evropská rada a na začátku července je schválí Rada ECOFIN.

1. **Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK: Elektromobily a Inovační fond**

**SP ČR** vítá prodloužení výjimky z pravidel původu pro dovoz a vývoz elektromobilů rámci Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím až do roku 2026. Nicméně uvalení cel po tomto roce by mělo velké ekonomické negativní dopady na český automobilový průmysl, a je proto potřeba pokračující podpory ze strany vlády.

**ÚV** Prodloužení výjimky mezi EU a UK po roce 2026 už bohužel nebude podle stávajícího právního rámce možné. Podle hodnocení Evropské komise i samotných zástupců autoprůmyslu je situace velmi neuspokojivá. Příčiny nicméně sahají nad rámec obchodu EU–UK; jsou způsobeny např. nedostatečným nárůstem prodeje elektromobilů, nedostatečnými kapacitami pro výrobu baterií či konkurencí levnějších a funkčnějších baterií asijských výrobců. Evropská komise zveřejnila grantovou výzvu v Inovačním fondu, která se týká bateriových hodnotových řetězců.

1. **Národní konvent o EU**
2. **Doporučení z kulatého stolu Národního konventu o EU na téma Unie a její obranyschopnost: vliv geopolitiky, transatlantických vztahů i technologického vývoje na bezpečnost evropského kontinentu**
3. **Doporučení z kulatého stolu Národního konventu o EU na téma Česko a klimatické cíle EU**

**ÚV** Doporučení z obou kulatých stolů byla členům PT RHSD pro EU rozeslána. Příští kulatý stůl se uskuteční 28. března na téma *Česko a priority nového víceletého finančního rámce 2028–2034*. Odborným garantem bude Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

**III/ RŮZNÉ**

1. **Příští jednání PT RHSD pro EU**

**ÚV** Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 19. června 2025. Jeho stěžejním bodem bude příprava červnové Evropské rady.

Zapsala Zuzana Semínová

Schválil Štěpán Černý, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti