# První období: 1945–1957

Vize sjednocené Evropy je pravděpodobně stejně stará jako Evropa sama. Historicky lze vysledovat dva přístupy, jak tak učinit:

* sjednocení Evropy silou;
* sjednocení Evropy mírovou cestou.

V průběhu času získával navrch jeden nebo druhý, i když po pravdě ten první měl převahu mnohem častěji.

První světová válka přinesla Evropě vystřízlivění, její pozice středu světa byla u konce. Významné postavení v meziválečné Evropě získalo tzv. Panevropské hnutí. Vycházelo z myšlenek rodáka z Čech hraběte Richarda Coudenhove-Kalergiho, autora díla nazvaného Panevropa (1923). Politická a ekonomická situace bohužel znemožnila, aby se Kalergiho vize mohla jakkoli realizovat, a v květnu 1945, po konci druhé světové války, se Evropa ocitla v bodě nula.

 Většina zemí prakticky neexistovala, byly rozloženy hospodářsky, vojensky i politicky. Byla zde viditelná symbolika: národní stát zklamal, nedokázal poskytnout bezpečí svým občanům, čímž porušil základní funkci státu. V tomto podhoubí se stala myšlenka federálního vývoje Evropy velmi populární, bylo možné navázat na předválečné teoretiky a odboj. Každá z hlavních zemí upřednostňovala jiné priority. Británie se cítila stále supervelmocí, nechtěla být součástí Evropy, ale přesto měla zájem uplatňovat v ní svůj vliv. Cílem Francie bylo zabránit obnovení síly Německa a stát se vedoucí politickou silou. Německo zůstávalo jako poražená a okupovaná země prozatím mimo hru.

 USA prosazovaly užší spolupráci západních zemí, nástrojem v tom byl mimo jiné Marshallův plán, jehož prostřednictvím USA poskytovaly demokratickým státům hospodářskou pomoc, zároveň ale požadovaly užší hospodářské vazby v západní Evropě. Sovětský svaz jakoukoliv spolupráci odmítal, naopak vyvíjel tlak v Německu a pod jeho sféru vlivu se dostávala řada zemí východní Evropy, jakožto i Československo. Postupem času se situace přiostřovala. Tzv. východní Evropa byla nucena odmítnout pomoc nabízenou ze strany Spojených států v podobě Marshallova plánu na obnovu Evropy a rozdělení Evropy na východní a západní bylo zpečetěno. Studená válka tak nabrala nového rozměru.

Politici demokratických evropských států navrhovali řadu integračních projektů, záměr vytvořit jednotnou politickou organizaci, základ budoucí federace, však selhal. Její místo měla zaujmout Rada Evropy; v době jejího vzniku však proti sobě stály dvě koncepce – Francie prosazovala federální (nadnárodní) směřování organizace, Británie přísně mezivládní přístup. Rada Evropy sice dostala do vínku vlastní orgány a máme ji v Evropě dodnes, požadavky Británie však nakonec převážily a Rada Evropy v praxi neměla významné pravomoci.

Pár let po válce se ukázalo, že velké federalistické vize ztroskotaly a že možná lepší taktikou bude ubírat se cestou postupných kroků. To si uvědomoval Jean Monet, francouzský úředník, jehož vizí se stala sektorová integrace, což znamená, že by státy nejprve spolupracovaly v určitých oblastech a teprve po jejich úspěších by se přesunuly dále.

 Tak byl 9. května 1950 v zrcadlovém sále paláce Versailles slavnostně představen Schumanův plán francouzským ministrem zahraničí Robertem Schumanem. Autorem deklarace byl Jean Monet. Záměrem deklarace bylo konečné usmíření Francie a Německa, zemí, jejichž rozpory stály za vyvoláním četných konfliktů v minulosti. Prostředkem kontroly se mělo stát společné sledování těžby uhlí a oceli, sektorů, které jsou bezprostředně nutné pro vedení války a klíčové pro rozvoj po válce tolik zničené ekonomiky.

 V roce 1952 tak vstoupila v platnost Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a v roce 1955 se konala konference v Mesině, na které byly diskutovány další dvě varianty postupu. Těmi se stalo založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) v roce 1957 po vstupu Římských smluv v platnost.

Zdroj:

Zbíral, Robert. *Evropská integrace pro studenty středních škol.* Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

# Druhé období: 1958–1973

Napříč touto etapou se vine příběh historicky prvního rozšíření Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), a to o Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Dánsko a Irsko.

Británie zaujímala skeptický postoj k evropské integraci, který se však začal měnit postupně s rozpadem její koloniální říše. V okamžiku, kdy země zažívala mocenský a hospodářský ústup slávy, představitelé stále více naznačovali zájem o vstup do EHS. Současně s tím si ale kladli výrazné podmínky, například odmítali rozvoj společné zemědělské politiky a požadovali garanci přístupu na společný trh nejen pro sebe, ale i bývalé britské kolonie. Tato ultimáta byla pro Evropské hospodářské společenství (EHS) nepřijatelná, vědomi si své slabší vyjednávací pozice je Britové začali opouštět.

Přístupové rozhovory započali Britové spolu s Dánskem, Irskem a i Norskem. Pro neshody mezi Británií a Francií francouzský prezident Charles de Gaulle vetoval r. 1962 žádost o vstup Spojeného království do ESUO. Ostatní kandidátské státy sdružené v ekonomickém uskupení Evropská zóna volného obchody (ESVO) bez Spojeného království odmítly do ESUO vstoupit.

Tato situace se opakovala ještě jednou, a to v r. 1967 a změna nastala až se změnou osoby na postu francouzského prezidenta, kterým se nově stal Georges Pompidou. Se změnou francouzského vedení bylo umožněno kandidátským státům vstoupit. K r. 1973 se ESUO rozšířilo o tři státy: Spojené království, Dánsko a Irsko, přičemž norští občané vstup do ESUO v referendu odmítli.

Tuto etapu neshody šesti členských států (Francie, Německa, Itálie, Lucemburska, Nizozemska a Belgie) o rozšíření ESUO můžeme charakterizovat jako období eurosklerózy, kdy byly instituce ESUO, EHS i Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) vetovány ze strany francouzského prezidenta Charlese de Gaulla. Většina tohoto období tak byla ovlivněna osobností generála de Gaulla a jeho vůlí vnutit své koncepce často rozhádaným partnerům: Evropa států proti Evropě nadnárodní, „evropská“ Evropa proti Evropě „atlantické“.

Hlavním polem evropské výstavby se stala komunitární Evropa, zatímco organizace pro spolupráci, jako byly Rada Evropy a Západoevropská unie, hrály úlohu pouze okrajovou.

Zdroj:

Gerbert, Pierre. *Budování Evropy*. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

Zbíral, Robert. *Evropská integrace pro studenty středních škol.* Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

# Třetí období: polovina 70. let až polovina 80. let

Na konci 60. let prezident de Gaulle odstoupil z funkce a nahradil ho Georges Pompidou, který byl daleko vstřícnější ke svým partnerům. V roce 1969 se tak mohl konat summit v Haagu, na kterém se představitelé členských států shodli na dalším programu Evropského hospodářského společenství (EHS) nazvaném „dokončení, prohloubení a rozšíření“.

V organizaci samé probíhaly ostré rozpory mezi Británií a ostatními státy, Britové požadovali změnu podle nich nevýhodných vstupních podmínek hlavně v oblasti rozpočtu a zemědělské politiky, jinak hrozili zablokováním integrace. O Británii se hovořilo jako o trojském koni uvnitř EHS.

Jednou z mála pozitivních věcí bylo konání prvních přímých voleb do Evropského parlamentu v roce 1979.

Mimoto došlo v tomto období ke dvěma vlnám tzv. jižního rozšíření, v r. 1981 o Řecko a v r. 1986 o Španělsko a Portugalsko. Ne všechny aspekty však byly kladné, prohloubily se hospodářské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v EU a noví členové vyžadovali rozsáhlou finanční podporu. Spolu s novými členskými státy se k Evropskému společenství uhlí a oceli (ESUO) přidružily taktéž země afrického kontinentu.

V polovině 80.let se stal předsedou Komise Jacques Delors. Po dlouhé době se jednalo o skutečně silnou osobnost, jejíž možnosti byly o to větší, že byla podporována tandemem Helmut Kohl (německý kancléř) a Francois Mitterand (francouzský prezident), tedy zástupci dvou nejmocnějších zemí v EHS. Povedlo se také vypořádat rozpočtové otázky s Británií, což dovolilo soustředit se na jiné priority. Tou primární bylo dokončení vnitřního trhu, který přes četné proklamace stále zdaleka nefungoval dokonale.

V roce 1986 byla přijata novela primárních smluv (Římských smluv a Smlouvy o založení ESUO) – Jednotný evropský akt. Ten dovolil přijímat legislativu potřebnou pro dokončení vnitřního trhu většinově, umožnil větší zapojení Evropského parlamentu. Lhůta pro dokončení vnitřního trhu byla stanovena na konec r. 1992. Delors prosadil rovněž reformu rozpočtu EHS a posílení regionální politiky.

Toto období provází také zhroucení mezinárodního měnového systému a strmý vzrůst cen ropy a zpomalení ekonomického růstu. Hospodářská a měnová unie, jejíž existence je vzhledem ke světové krizi nutná a obtížná zároveň, přináší prostřednictvím navázání evropských měn do tzv. hada (tedy pevné navázání jedné měny na druhou v předem určeném směnném kurzu) a evropského měnového systému pouze částečné výsledky. Společný postup v oblastech, které se dotýkají národní suverenity, je však obtížné prosadit.

Zdroj:

Gerbert, Pierre. *Budování Evropy*. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

Zbíral, Robert. *Evropská integrace pro studenty středních škol.* Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

# Čtvrté období: polovina 80. let až 1992

#

# Páté období: 1992–2001

Přijetí Maastrichtské smlouvy se dá považovat za jeden z vrcholů integračního úsilí. Je dobudován jednotný trh založený na „čtyřech svobodách“: volném pohybu zboží, služeb, osob a peněz. Vyjednávání a ratifikační proces však členské státy vyčerpaly, a tak bylo zřejmé, že následující léta budou věnována spíše implementaci dosavadních plánů než vymýšlení nových projektů. Tři „pilíře“ Unie se vyvíjely nerovnoměrně. V rámci komunitárního pilíře pokročila ekonomická integrace a byl dodržen časový plán směřující k zavedení jednotné měny: euro mělo vstoupit v platnost na konci tohoto období. V ostatních dvou mezivládních pilířích – ve společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a vnitřních záležitostech a justici – se pokročilo jen velmi málo.

Na počátku 90. let se také ukázalo, že zdaleka ne vše funguje ideálně. Nejhorším selháním EU byla její neschopnost shodnout se na řešení občanské války v bývalé Jugoslávii. Každý ze států podporoval jinou stranu a nakonec se ukázalo, že EU bez pomoci USA nedokáže zasáhnout proti rozsáhlému vyvražďování obyvatelstva ve svém nejbližším okolí, což bylo závažným mementem.

V r. 1995 přišlo další rozšíření, tentokrát o Finsko, Rakousko a Švédsko (Norové opět odmítli). Impulsem pro něj bylo dokončení vnitřního trhu, uvedené země se domnívaly, že pokud by zůstaly mimo něj, bylo by to pro ně ekonomicky nevýhodné. Dalším důvodem byl konec studené války, který jim poskytl větší svobodu ve své zahraniční politice. Obecně se nejednalo o nijak složité rozšíření, dané státy byly malé a vyspělé, nekladly tudíž velké nároky na kapacitu EU.

Zbytek dekády byl věnován snaze o zavádění již domluvených věcí. Týkalo se to především jednotlivých fází přechodu ke společné měně euru, to se dařilo, naopak činnost v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky byla neuspokojivá. Od r. 1995 se pracovalo na další smluvní změně, jejímž záměrem mělo být připravit unijní instituce na velké východní rozšíření. To se v Amsterdamské smlouvě nepovedlo, došlo alespoň k včlenění Schengenu do primárního práva. Přelom tisíciletí lze i kvůli dalším, zde nerozebíraným událostem nejlépe popsat jako dobu vystřízlivění. Tomu odpovídala také Smlouva z Nice, ve které sice instituce prošly reformou, jinak ale nepřinesla velký pokrok. Od 1. ledna 2002 se alespoň dle plánu dostala do oběhu společná měna euro a dále měla tato smlouva připravit EU na tzv. východní rozšíření, které je prozatím co do počtu nově vstoupivších států největším do teď prodělaným rozšířením EU. Smlouva z Nice obsahovala v sobě úpravu rozhodovacích pravidel a rozšíření oblastí rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě, jakožto i omezení budoucího růstu počtu členů Komise a další úpravy.

Zdroj:

Gerbert, Pierre. *Budování Evropy*. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

Zbíral, Robert. *Evropská integrace pro studenty středních škol.* Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

www.euroskop.cz

www.europa.eu

# Šesté období: 2001 - současnost

Někteří politici byli nespokojeni s pomalým rozvojem integrace a toužili se vrátit do úspěšného přelomu 80. a 90.let. Vyvolali proto diskuzi o budoucnosti EU, která měla přinést novou dynamiku, přičemž jedním z možných směrů vývoje byla opět federální vize.

V r. 2001 na summitu v Laekenu se členské státy shodly, že EU trpí závažnými problémy a že by bylo vhodné zodpovědět mimo jiné následující otázky: „Jak lépe rozdělit pravomoci mezi EU a členské státy? Jak zjednodušit smlouvy a přiblížit EU občanům? Šlo by připravit jednotný dokument ve stylu ústavy?“ Odpovědi mělo poskytnout těleso nazvané Konvent, ve kterém zasedali společně zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu a představitelé vlád členských zemí.

Konvent pod vedením bývalého francouzského prezidenta Giscarda d´Estaign se od počátku orientoval na jedno řešení, totiž přípravu „evropské ústavy“, dokumentu, který měl sjednotit všechny dosavadní smlouvy. Návrh Konventu byl po určitých změnách schválen také členskými státy a podepsán v r. 2004 v Římě. Je nutné si připomenout, že přes některé nové myšlenky nebyla euroústava žádným zásadním krokem kupředu, spíše konsolidovala a upřesňovala dosavadní primární právo, na druhou stranu měla mít nezanedbatelný symbolický význam.

Jelikož ne všichni byli z výsledku nadšeni, očekávala se problematická ratifikace dokumentu. Řada zemí ji provedla v parlamentech, ve Španělsku a Lucembursku dokonce proběhla úspěšná referenda, celý proces se ale zastavil po poměrně neočekávaném odmítnutí dokumentu v referendech ve Francii a Nizozemsku.

Neúspěch referend byl překvapivý, problémy se čekaly ve zcela jiných státech. Jelikož se jednalo o velké a zakládající země, bylo zřejmé, že dokument je v tehdejší podobě obtížně průchodný. Zároveň však politici do euroústavy investovali množství úsilí a času, byla výsledkem složitého kompromisu, proto se jí nechtěli zcela vzdát. Prozatím bylo vyhlášeno období reflexe, dovolující se zamyslet nejen nad tím, co vlastně občanům na EU vadí, ale hlavně jaký další postup zvolit.

V r. 2007 probíhalo výročí 50 let od uzavření Římských smluv. Nebylo pochyb o tom, že půlstoletí integrace je možné prohlásit za úspěšná léta a původní cíle byly veskrze dosaženy. Německo jako předsedající stát využilo této příležitosti k uchopení iniciativy a rozhodlo se vyřešit situaci kolem „mrtvé“ euroústavy.

Záměrem Německa bylo vzít text již domluveného dokumentu, zbavit jej ústavní rétoriky a prosadit ho nikoliv jako nový dokument, ale jako klasickou změnu dosavadních primárních smluv. K tomu byly některým zemím přiznány další ústupky. Výsledek, Lisabonská smlouva, se od euroústavy tedy příliš neliší. Jak prohlásil již zmíněný Giscard d´Estaign: „Obsahem je to stejné jako euroústava, jen forma byla posunuta, aby nebylo nutné pořádat referenda.“ I tak ratifikace neprobíhala hladce, v Irsku bylo nutné referendum opakovat, problémy činily i jiné země, v prosinci 2009 ale nakonec vstoupila Lisabonská smlouva v platnost. V současnosti je hlavním tématem EU řešení následků ekonomické a finanční krize, která významně dopadla na některé země eurozóny.

V r. 2013 se k EU připojilo Chorvatsko.

Zdroj:

Zbíral, Robert. *Evropská integrace pro studenty středních škol.* Olomouc: Univerzita Palackého 2012. www.euroskop.cz

www. europa.eu.