 Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00

 F: 01 369 66 09

 E: gp.mf@gov.si

|  |
| --- |
| Številka: 547-7/2023/45 |
| Ljubljana, 25. 5. 2023 |
| EVA / |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si |
| **ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) od 16. – 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan – predlog za obravnavo** |
| **1. Predlog sklepov vlade:** |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na seji dne ... pod točko ... sprejela naslednjiSKLEP:Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) od 16. – 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan.  Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka vlade Priloga: * Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) od 16. – 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan.

SKLEP PREJMEJO:* Ministrstvo za finance,
* Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
* Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
* Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
 |
|  |

|  |
| --- |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| / |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem, Ministrstvo za finance
* mag. Robert Petek, vodja Sektorja za bančništvo, Ministrstvo za finance
* Barbara Knapič Navarrete, Sektor za bančništvo, Ministrstvo za finance.
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| / |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| / |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** |
| Minister za finance, Klemen Boštjančič, se je z delegacijo udeležil letnega zasedanja Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Guvernerji so z veliko večino potrdili vse tri predlagane resolucije, vezane na podporo Ukrajini in morebitno povečanje kapitala banke, o čemer bodo guvernerji odločali do konca leta, postopno širitev v izbrane države podsaharske Afrike in Irak ter večjo fleksibilnost pri uporabi kapitala banke. Minister je v svoji izjavi podprl delovanje EBRD v Ukrajini in vseh državah operacij prizadetih zaradi vojne ter začetek postopka spremembe sporazuma o ustanovitvi EBRD, tako zaradi širitve v podsaharsko Afriko in Irak kot zaradi fleksibilnejšega in moderniziranega pristop k upravljanju kapitala, ter tako podprl vse tri resolucije, skladno s sprejetimi izhodišči. V zaključku letnega zasedanja se je predsednica Odile Renaud-Basso zahvalila guvernerjem za podporo in za sprejem strateško zelo pomembnih odločitev, ki predstavljajo začetek zahtevnega in napornega obdobja za EBRD. Ob robu letnega zasedanja se je minister sestal z ministrom Republike Armenije, ki bo gostila naslednje letno zasedanje EBRD. |
| **6. Presoja posledic za:** |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | NE |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**/ |

|  |
| --- |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |
|  |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**Gradivo nima finančnih posledic. |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:- pristojnosti občin,- delovanje občin,- financiranje občin. | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
* Združenju občin Slovenije ZOS: NE
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
 |
|  |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| / |
|  |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | NE |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | NE |
|   Klemen Boštjančič minister |

PRILOGE:

1. Priloga 1: Predlog sklepa
2. Priloga 2: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) od 16. – 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan.

**PRILOGA 1**

**Predlog sklepa**

Številka:

Datum:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) od 16. – 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan.

 Barbara Kolenko Helbl

 generalna sekretarka vlade

Priloga:

* Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) od 16. – 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan.

SKLEP PREJMEJO:

* Ministrstvo za finance,
* Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
* Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
* Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

**PRILOGA 2**

**Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) od 16. – 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan**

Delegacija Republike Slovenije, pod vodstvom ministra za finance in guvernerja za Slovenijo v Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD, banka) Klemna Boštjančiča, se je udeležila letnega zasedanja Sveta guvernerjev EBRD, ki je potekalo od 16. – 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan.

V okviru otvoritvenega zasedanja, ki ga je uradno odprl predsedujoči Svetu guvernerjev, avstrijski finančni minister in guverner v EBRD Magnus Brunner, so guvernerji potrdili dnevni red zasedanja. Sledile so izjave častnega gosta, predsednika Uzbekistana Shavkata Mirziyoyeva, predsedujočega Svetu guvernerjev in predsednice EBRD. Osvetlili so geopolitično in globalno ekonomsko situacijo, v kateri se je odvijalo letno zasedanje in se v svojih nagovorih niso mogli izogniti vojni v Ukrajini in njenem vplivu na delničarke banke, na države operacij, na EBRD in na celoten svet. Predsednik Shavkat Mirziyoyev se je zahvalil EBRD za vso podporo državi v zadnjih petih letih, ko je delovala v državi ne le skozi lastno financiranje, temveč tudi kot katalizator za druge pomembne investitorje, kar je postavilo Uzbekistan nazaj na zemljevid mednarodnih investitorjev. Magnus Brunner se je še posebej zahvalil Odile Renaud-Basso, predsednici EBRD, za njeno uspešno vodenje institucije v zahtevnih časih pandemije in sedaj vojne v Ukrajini in izjemnim dosežkom banke v času njenega predsedovanja. Odile Renaud-Basso je poudarila dosežke banke v preteklem obdobju na področju pravične, digitalne, zelene in vključujoče tranzicije in orisala vpliv banke v konkretnih številkah in projektih.

V okviru plenarnega zasedanja so guvernerji podali usmeritve banki za nadaljnje delo in nakazali svoja stališča glede treh pomembnih tem, ki so bile obravnavane med zaprto sejo: (i) podpora EBRD za odpornost in obnovo v Ukrajini - pot naprej; (ii) sprememba Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj, da se omogoči omejena in postopna širitev geografskega obsega dejavnosti banke na podsaharsko Afriko in Irak; (iii) sprememba Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj zaradi odprave zakonske omejitve kapitala za redne posle.

Praktično vsi guvernerji in ostali vodje uradnih delegacij držav članic so v svojih intervencijah podprli dosedanje in nadaljnje delo EBRD v Ukrajini ter izrazili močno podporo Ukrajini in njenim prebivalcem, nekateri so tudi obsodili rusko agresijo ter sodelovanje Belorusije pri teh dejanjih. Izpostavili so nujnost za okrepljeno delovanje EBRD v Ukrajini in v vseh državah operacij, saj so prizadete vse države operacij, še posebej pa bližnje države. V tem kontekstu so podprli tudi predlog resolucije za nadaljnje delo na pripravi konkretnega predloga krepitve kapitala EBRD, ki bo omogočil močno prisotnost banke tudi v prihodnjem obdobju. Nekateri govorci so izrazili tudi že konkretno podporo povečanju vplačanega kapitala, o čemer naj bi guvernerji odločali konec leta 2023.

Prav tako so podprli predlagane spremembe Sporazuma o ustanovitvi EBRD, tako glede širitve v podsaharsko Afriko in Irak, kot glede črtanja omejitve kapitala za redne posle banke in prenos odgovornosti za izvajane celotnega nadzora nad kapitalskimi količniki in finančno stabilnostjo banke na odbor direktorjev, skladno z usmeritvami oziroma priporočili skupne G20 glede okvirov kapitalske ustreznosti (ang. Capital Adequacy Framework, CAF) mednarodnih razvojnih bank (MRB) v okviru celovite reforme MRB. Glede geografske širitve so si bili govorci enotni glede podpore tej širitvi na dolgi rok, pri čemer so nekateri opozorili na specifičnost regije in potrebo po postopni operacionalizaciji širitve, ob tesnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji, ki so v regiji že prisotni, nekateri pa so poudarili pomen širitve v Irak, ki jim bo omogočila boljšo integracijo v regiji.

V svojem nagovoru je minister Boštjančič poudaril, da je Slovenija ena izmed najbolj vidnih podpornic Ukrajine že od začetka vojne, da je v tem obdobju zagotovila že različne oblike pomoči ter da bo svojo podporo Ukrajini in njenim prebivalcem nadaljevala tudi v prihodnje, skladno z zmožnostmi. Skladno s sprejetimi izhodišči je podprl predloge vseh treh resolucij. Vezano na podporo Ukrajini je opozoril, da je potrebna aktivna vloga EBRD tudi v vseh ostalih državah operacij, še posebej v sosednjih državah, saj se tudi preko podpore tem državam krepi odpornost Ukrajine. Opozoril je tudi, da je mednarodno financiranje Ukrajine vezano na precejšnja tveganja upnikov, zato je potrebno vzporedno s pripravo programov voditi aktivnosti za ponovno vzpostavitev vzdržnosti dolga Ukrajine v srednjeročnem obdobju. Vse strani se morajo zavzeti za zagotovitev zmogljivosti Ukrajine za ohranjanje njene sposobnosti tekočega poplačila upnikom. Glede postopne geografske širitve je opozoril na specifičnost regije in potrebo po postopni operacionalizaciji širitve, ob tesnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji, ki so v regiji že prisotni, ter potrebo po preudarni izbiri projektov. V zvezi s odpravo zakonske omejitve kapitala za redne posle je podprl predlagano spremembo in menil, da je večja fleksibilnost in moderniziran pristop k upravljanju kapitala korak v pravo smer v kontekstu potrebne reforme mednarodnih razvojnih bank.

Nekateri govorci so izpostavili tudi potrebo po zasledovanju ciljev trajnostnega razvoja, zlasti zelene agende, digitalizacije in vključevanja.

Vse delegacije, razen Rusije in Belorusije, so predlagane resolucije glede zgoraj navedenih tem podprli. Belorusija se je pri glasovanju glede vseh treh resolucij vzdržala, Rusija se je vzdržala glede sprememb člena 1 Sporazuma o ustanovitvi EBRD (točka ii), medtem ko je glasovala proti ostalima dvema resolucijama (točki i in iii).

V nadaljevanju so guvernerji v okviru odprtega institucionalnega dela zasedanja potrdili računovodske izkaze in poročila neodvisnih revizorjev za leto 2022 za banko in za posebne sklade ter se seznanili z letnim pregledom za leto 2022 in izvedbenim načrtom za obdobje 2023-2025. Izvedbeni načrt (Strategy Implementation Plan, SIP) je administrativno proračunsko orodje za napovedovanje izvajanja strateškega in kapitalskega okvira (Strategic and Capital Framework, SCF) ter določa ambicije banke v okviru korporativnega sistema kazalnikov. Guvernerji so izvolili predsedujočo in sopredsedujoči guvernerki za naslednje letno zasedanje, ki bo potekalo od 14. – 16. 5. 2023 v Yerevanu, Armenija. Za predsedujočo so izvolili guvernerko za Nizozemsko, Sigrid Kaag, za sopredsedujoči pa guvernerko za Egipt, Rania Al-Mashat, in guvernerko za Litvo, Gintarė Skaistė. Vse tri so funkcijo nastopile po zaključku letnega zasedanja 2023.

V zaključku se je predsednica Odile Renaud-Basso zahvalila guvernerjem za podporo in za sprejem strateško zelo pomembnih odločitev, ki pa seveda predstavljajo začetek zahtevnega in napornega obdobja za vodstvo EBRD in njeno osebje. Zahvalila se je za izkazano solidarnost in se zavezala, da bo na čelu institucije skrbela, da bo banka še naprej zasledovala cilje zelene agende, digitalizacije ter vključevanja, ob mobilizaciji zasebnega sektorja, kot tudi krepila sodelovanje z ostalimi mednarodnimi institucijami, k čemur je pozvala tudi večina guvernerjev, saj se tudi sama zaveda pomena sodelovanja, s čimer se lahko učinkoviteje doseže željen napredek. Zavezala se je tudi k nadaljevanju dela na reformi skladno s priporočili pregleda CAF, s čimer želi usposobiti banko, da bo lahko še naprej igrala ključno vlogo pri razvoju regij, v katerih deluje. Zahvalila se je vsem za zaupanje in podporo, ki si jo je EBRD prislužila s svojim delovanjem in vidnim vplivom pri napredku v regijah delovanja.

Neposredno po otvoritvenem zasedanju je sledil panel na temo povezljivosti v negotovem svetu, ki ga je vodila Beata Javorcik, glavna ekonomistka EBRD. Integracija in odpornost sta ključni tranzicijski lastnosti, ki ju želi EBRD spodbujati z naložbami in sodelovanjem v svojih regijah. Izbrani guvernerji so razpravljali o tem, kako lahko države rešujejo te izzive in kako jim lahko EBRD pri tem pomaga. Obravnavani so bili geopolitični izzivi, ki so posledica ruskega vdora v Ukrajino, ki je pomembno vplival na Srednjo Azijo in vse regije EBRD. Govorili so tako o neposrednem vplivu na kmetijstvo, prehransko in energetsko varnost ter prizadeto prebivalstvo kot tudi o dolgoročnih posledicah za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja ter bolj zeleno in vključujočo digitalno prihodnost.

Ob robu letnega zasedanja banke je potekal tudi poslovni forum. Letošnje letno srečanje in poslovni forum sta bila osredotočena na "vlaganje v odpornost" - pristop, katerega cilj je zagotoviti gospodarsko stabilnost v času krize in spodbujati trajnostno gospodarsko rast.

Minister se je ob robu letnega zasedanja sestal tudi z ministrom za finance Republike Armenije. Ministra sta si izmenjala informacije o makroekonomskem in političnem stanju v obeh državah in naslovila teme obravnavane na letnem zasedanju. Armenski minister je poudaril, da podpora resoluciji, katere cilj je nadaljnja pomoč EBRD Ukrajini, še ne pomeni podpore povečanju kapitala EBRD za ta namen. Potrebno bo nasloviti tveganja in izpostavljenost EBRD do Ukrajine v luči vpliva na bonitetno oceno banke. Govorila sta tudi o možnostih sodelovanja na področju izobraževanja. Izrazila sta željo po nadaljnjem sodelovanju in se strinjala, da se delegaciji ponovno srečata ob robu letnega zasedanja EBRD prihodnje leto, ki bo potekalo v Republiki Armeniji.