PREDNOSTI I NEDOSTACI EVROPSKIH INTEGRACIJA REPUBLIKE SRBIJE

Autor | Ustanova | E-mail

Autor | Ustanova | E-mail

**Sažetak**

Evropske intergaracije predstavljaju proces putem koga se vrši povezivanje država u Evropi na osnovu pravnog, društvenog, političkog, industrijskog, ekonomskog i kulturnog udruživanja. To je ostvarivo pomoću Evropske Unije i njenih propisa. Zemlje članice podržavaju vrednosti Evropske unije i smatraju da je neophodno širenje i jačanje evropskih standarda. Evropske integracije kao proces jačaju ekonomiju i podstiču napredak, garantuju tržišno nadmetanje i kontrolišu velike kompanije, ujedno štite potrošače i smanjuju troškove života, pored toga rade na zaštiti životne sredine, promovišu obrazovanje, instraživanja i kulturu. Sve to se može podvesti pod prednostima kojima se odlikuju procesi evropskih integracija. Sa druge strane među nedostacima se mogu navesti gubljenje samostalnosti, gubljenje nacionalnog identiteta, prelivanje novca iz razvijenih u manje razvijene države. Republika Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji, a ovaj rad ima za cilj da analizira prednosti i nedostatke evropskih integracija Republike Srbije putem teorijskih okvira i empirijskog istraživanja.

**Abstract**

European integration represents the process through which European states are connected on the basis of legal, social, political, industrial, economic and cultural association. This is achievable with the help of the European Union and its regulations. Member countries support the values ​​of the European Union and believe that it is necessary to expand and strengthen European standards. European integrations as a process strengthen the economy and encourage progress, guarantee market competition and control large companies, at the same time protect consumers and reduce the cost of living, in addition they work to protect the environment, promote education, research and culture. All of this can be summarized under the strengths that characterize the processes of European integration. On the other hand, among the weaknesses, one can mention the loss of independence, the loss of national identity, and the transfer of money from developed to less developed countries. The Republic of Serbia is a candidate for membership in the European Union, and this paper aims to analyze the strengths and weaknesses of the European integration of the Republic of Serbia through theoretical frameworks and empirical research.

**Ključne reči:** evropske integracije, prednosti, nedostaci, Republika Srbija

**Keywords:** European integration, strengths, weaknesses, Republic of Serbia

1. Uvod

Izbor svake zemlje na evropskom kontinentu je da dobrovoljno pristupi Evropskoj Uniji. Pristupanje Evropskoj Uniji donosi sa sobom određena pravila kojima se prilagođavaju sve države članice, a procesi evropskih integracija obezbeđuju da se svaka zemlja prilagodi na osnovu sopstvenih ekonomskih, političkih, kulturnih, društvenih i industrijskih karakteristika. U savremenom svetu koji je suočen sa globalizacijom i velikim brojem izazova neophodno je usmeravanje ka razvojnoj saradnji, spoljnoj politici, svetskoj privredi, zaštiti od klimatskih promena i drugo. Iako su zemlje članice vrlo raznolike i pod uticajem različitih kriza, neophodna je saradnja država i međusobna kolaboracija radi rešavanja kriza i proaktivno delovanje kada su u pitanju spoljašnje pretnje, ali i šanse koje treba iskoristiti na tržištu.

Evropska Unija potencira sopstvene vrednosti, poput slobode, demokratije i vladavine prava, koje predstavljaju suštinu evropskog načina života. Ujedno Evropska Unija poziva sve demokratske zemlje da joj se pridruže i privlači ih uspešnom tržišnom privredom i stabilnom demokratijom. Sa druge strane zemlje članice Evropske Unije u određenim oblastima prepuštaju nezavisnim institucijama da zastupaju interese Evropske Unije kao celine, kao i njihove interese kao zemalja članica, ali i interese njihovog stanovništva.

Evropske integracije i članstvo u Evropskoj Uniji predstavljaju nacionalni interes i strateško opredeljenje Republike Srbije i ova država podržava i neguje vrednosti Evropske Unije, iako još uvek nije njena zvanična članica. Republika Srbija proces pristupanja Evropskoj Uniji posmatra kao podsticaj za reforme u mnogim oblastima funkcionisanja uz istovremeno jačanje evropskih standarda. Evropska unija kao trgovinski i investicioni partner je od izuzetne važnosti za ekonomsku stabilnost Republike Srbije.

Cilj ovog rada je da istraži prednosti i nedostatke evropskih integracija Republike Srbije, s obzirom da je Republika Srbija potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom, čime je potvrđena perspektiva članstva i regulisani su međusobni odnosi dve strane. Ujedno su korišćeni rezultati istraživanja o stavovima ispitanika na temu prednosti i nedostataka evropskih integracija u Republici Srbiji, kako bi dobili zaključci o mišljenju stanovništva o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji.

1. evropske integaracije tokom 21. veka

Evropske integracije predstavljaju proizvod selektivnog udruživanja nacionalnog suvereniteta, i nadležnost nad političkim telom, od strane posleratnih evropskih nacionalnih država [1]. Na taj način je formirana Evropska Unija kao najuspešniji eksperiment međunarodne saradnje u modernoj istoriji. Teorija evropskih integracija se u početku fokusirala na izgradnju nadnacionalnih institucija. S obzirom da se smatra da je Evropska Unija kao „eksperiment“ uspela, u sadašnjosti je moguće krenuti ka daljoj integraciji ka ostalim zemljama Evrope koje nisu uključene u Evropsku Uniju. Akcenat tokom 21. veka je da evropske integracije donose povećane koristi koje proizilaze iz zajedničkih ekonomskih interesa i model za uspostavljanje još sigurnijeg nadnacionalnog temelja [2].

Tokom 2024. godine uočena je politizacija evropskih poslova i stalan rast sukoba koji su nezaustavljivi. Evropske integracije u sadašnjem trenutku skoncentrisane su na zakonodavni proces po pitanju zelene agende, budućeg proširenja Evropske unije, odbrambene politike i sopstvenih resursa (prirodnih, inustrijskih i ljudskih) [3]. U ovom trenutku, države članice i institucije Evropske Unije preuzele su nove i obnovile postojeće obaveze za očuvanje i zaštitu prava stanovništva, posebno kada je reč o pravima ljudi na spoljnim granicama Evropske Unije i pripadnicima marginalizovanih zajednica.

Lideri Evropske Unije i kreatori evropskih integracija usvojili su petogodišnji plan koji usmerava budući pravac i ciljeve Evropske unije za period od 2024-2029. godine. Evropske integracije i nova geopolitička realnost naglašavaju važnost ulaganja u mir, bezbednost, stabilnost i napredak na evropskom kontinentu. Evropske integracije podstiču na reformske napore u pogledu vladavine prava, regionalnih integracija, odličnih odnosa među susednim državama, pomirenja i rešavanja sporova između dve i više evropskih država.

Što se balkanskih država i evropskih integracija tiče, Evropska Unija je predstavila Plan rasta za period od 2024-2027. godine, koji obuhvata šest milijardi eura besprovatne pomoći i kredita za ubrzanje socijalnog i ekonomskog pridruživanja Evropskoj Uniji. Cilj evropskih integracija za balkanske zemlje je omogućavanje partnerskim zemljama da intenziviraju reforme i ulaganja, kako bi ubrzali proces proširenja i rast ekonomije.

Evropske integracije se za period od 2024-2027. godine, za zemlje Balkana zasnivaju na četiri temelja:

1. jačanje evropske integarcije sa jedinstvenim tržištem Evropske Unije,
2. jačanje ekonomske integracije putem zajedničkog regionalnog tržišta,
3. ubrzanje temeljnih reformi i
4. povećanje finansijske pomoći za podršku reformama putem instrumenata za reforme i rast.

Evropske integracije imaju ogroman potencijal koji može da udvostruči ekonomiju zemalja na Balkanu u narednih deset godina (do 2034. godine). Evropske integracije kombinacijom reformi i investicija omugućavaju zemljama na Balkanu da osete korist u ključnim oblastima tržišta gde je slobodan promet roba, usluga i zaposlenih, gde je jedinstveno područje na kome se sva plaćanja vrše u eurima (transport, energija, digitalno tržište).

Evropska Unija i njene članice su pripremljene za otkirvanje, sprečavanje i preovladavanje izazova. Na taj način se doprinosi otpornosti evropske demokratije i uzajamnom poverenju država članica. Od 2023. godine države članice su poboljšale svoje institucionalno okruženje za uspešniju borbu protiv korupcije, između ostalog i povećanjem resursa za službe za sprovođenje zakona, tužilaštava i pravosuđa. U zemljama kandidatima, poput Republike Srbije i ostalih zemalja zapadnog Balkana, ojačani su pravni i institucionalni aranžmani, iako je potrebno dodatno ojačati istragu i krivično gonjenje slučajeva korupcije. U navedenim zemljama kandidatima preduzete su važne reforme, između ostalog na ustavnom nivou, kako bi se ojačali nezavisnost pravosuđa i kvalitet pravosudnih sistema. Ipak, neophodan je dodatan rad, posebno u oblastima koje se tiču funkcionisanja samoupravnih tela sudstva i imenovanja sudija, što je posebno važno za Republiku Srbiju. Istovremeno su potrebne dalje mere kako bi se ojačali preventivni okviri, kao što su oni koji uređuju lobiranje i pravila o sukobu interesa i prijavljivanju imovine i osigurale efikasne istrage i krivično gonjenje u slučajevima korupcije. U današnje vreme, tokom 2024. godine, kod nekoliko država članica i dalje postoji zabrinutost u pogledu nezavisnog upravljanja ili finansijske stabilnosti javnih medijskih servisa, transparentnosti vlasništva nad medijima, prava na pristup javnim dokumentima i transparentne i pravedne raspodele državnog oglašavanja. Države članice su nastavile da unapređuju kvalitet svojih zakonodavnih procesa i da u njih uključuju zainteresovane strane. Neke države članice su ojačale status i resurse nacionalnih institucija za ljudska prava, zaštitnika građana i drugih nezavisnih tela. Međutim, sada tokom 2024. godine, u pojedinim državama članicama i dalje postoje izazovi, kao što su prekomerna primena ubrzanih postupaka izrade zakonodavstva, dok u zemljama kandidatima i dalje postoje izazovi u sistemskom postupanju na osnovu preporuka zaštitnika građana i drugih nezavisnih tela [4].

1. prednosti i nedostaci evropskih integracija ZA republiku srbiju

Put Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj Uniji odvija se kroz Proces stabilizacije i pridruživanja. Osnovni cilj ovog procesa je da Republici Srbiji omogući brže sprovođenje političke i ekonomske transformacije koja je potrebna za napredak u procesu priključivanja Evropskoj Uniji. Opredeljenje Republike Srbije da se priključi Evropskoj Uniji zahteva definisanje ključnih strateških pravaca kako privrednog, tako i socijalnog razvoja, sa krajnjim ciljem da se stvori stabilan i efikasan tržišni sistem privrede koja je konkurentna i sposobna da se suoči sa konkurenciom u okvirima Evropske Unije [5]. Suština evropskih integracija i osnovni zadatak Republike Srbije je uspostavljanje zdravog tržišnog ambijenta i upravljanje investicijama i potrošnjom. Za postizanje konkurentnosti i osposobljavanje Republike Srbije da bude konkurenta na tržištu Evropske Unije, neophodno je da se postavi razvojna strategija koja se zasniva na realnom deviznom kursu na tržištu i liberalizaciji spoljnotrgovinske razmene [6].

Republika Srbija je tokom 21. veka ušla u novi period demokratije, vladavine prava i poštovanja institucija. Pored toga, postoji dosta prostora za unapređenje u vladavini prava, jer postoje određeni problemi vezani za adekvatnu pravu regulativu i funkcionisanje političkog sistema u celini. Najveći prioritet na koji i evropske integracije stavljaju akcenat je demokratizacija društva u smislu bezbednosne politke, reforme vojske, obezbeđenje slobodnih i poštenih izbora, regulacije nezavisnosti sudstva i sankcionisanja mita i korupcije. Sve to proističe iz reforme zakonodavstva [5]. Usklađivanje Zakona i pravilnika predstavlja usaglašavanje sa pravom Evropske Unije i omogućava da domaća privreda Republike Srbije bude privlačna evropskim i svetskim investitorima za ulaganja. Moguće je da pravna sigurnost Republike Srbije raste u saglasnosti sa evropskim integracijama. Ukoliko se ne dostignu standardi, Republika Srbija ne može postati ravnopravna država članica Evropske Unije, a samim tim privreda, privrednici i stanovništvo Republike Srbije su na gubitku.

Tokom 21. veka Evropska Unija ima glavnu ulogu u ekonomskom i političkom smislu, pa je osiguran napredak u svim oblastima za zemlje koje su njene članice. Evropska Unija predstavlja temelj demokratije, političke stabilnosti i sigurnosti [7]. Među prednostima evropskih integracija i pridruživanju Evropskoj Uniji za Republiku Srbiju mogu se navesti [8]:

1. evropske integracije podstiču na rast, zapošljavanje i prosperitet - bolja koordinacija privredne politike na nivou Evropske Unije pomaže da se reše problemi nezaposlenosti u zemljama potencijanim članicama poput Republike Srbije. Evropska Unija obezbeđuje kredite za mala i srednja preduzeća, i posebno je okrenuta i blagonaklona ka preduzećima koje ulažu u budućnost. Jedinstveno tržište Evrospke Unije funkcioniše kao stimulans usled prekogranične trgovine, bez carine, pa je stanovništvu omogućena pristupačnija cena. Proteklih nekoliko decenija je došlo do unapređenja konkurentnosti, rasta privrede i većeg prosperiteta, pa Republika Srbija kao potencijalana članica to treba da iskoristi;
2. evropske integracije stimulišu privredni oporavak i podržavaju manje razvijene regione Evrope, u koje se ubraja i Republika Srbija - siromašniji regioni koji su pogođeni strukturnim promenama dobijaju podršku Evropske Unije da bi održali korak sa razvijenijim regionima i kompenzovali nedostatke koje proističu iz njihovog položaja. Sredstva iz fondova Evropske Unije služe kako bi se pomoglo stanovništvu da podignu životni standard i pronađu odgovarajuće poslove, jer se sredstvima ne podstiče samo urbani, već i ruralni razvoj, kao i inovacije i istraživanja;
3. putem evropskih intergacija Evropska Unija se zalaže za poštenu trgovinu sa drugim delovima sveta - zahvaljujući trgovinskim sporazumima, preduzeća izlaze na nova tržišta, povećavaju profit i otvaraju radna mesta, a prednosti ovakve trgovine osećaja i stanovništvo. Stabilna trgovinska politika Evropske Unije obuhvata i instrumente trgovinske zaštite, s obzirom da je samo poštena trgovina istovremeno i slobodna trgovina. Putem evropskih integracija, a u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije, razvijen je niz instrumenata za borbu protiv dampinga i nelojalne konkurencije, što bi Republici Srbiji i odgovaralo;
4. putem evropskih integracija Evropska Unija u velikoj meri podržava poljoprivrednike i ruralni razvoj. Finansijska pomoć obuhvata sredstva koja predstavljaju neophodan faktor za ostvarivanje prihoda malih i srednjih poljoprivrednih gazdinastva, kao i poljoprivrednika u nerazvijenom područjima poput Republike Srbije. Pored toga, trećina ukupnih direktnih plaćanju uslovljena je zahtevima za zašitu životne sredine;
5. putem evropskih integracija vrđi se suzbijanje različitih manipulacija na tržištima i predviđene su velike novčane kazne. Velikim kompanijama je zabranjeno da iskorišćavaju svoj vodeći položaj na tržištu i na taj način eliminišu konkurenciju, jer time sprečavaju tržišno nadmetanje i štete potrošačima. Novac koji se prikuplja kaznama sliva se u budžet Evropske Unije i na taj način se smanjuju poreske obaveze i doprinosi poreskih obveznika. Ovakava situacija bi u velikoj meri odgovarala Republici Srbiji;
6. putem evropskih integracija se preduzimaju odlične mere u borbi protiv utaje poreza. Evropska Unija državama članicama i potencijalnim članicama kakva je Republika Srbija, nudi instrumente za efikasniju borbu protiv ovog problema. Pored toga, zajednička konsolidovana osnovica poreza na dobit bi trebalo da osigura da preduzeća ne mogu da smanje svoje profite na veštački način niti da ih prebace u drugu državu članicu Evropske Unije kako bi umanjile svoje poreske obaveze;
7. putem evropskih integracija se nadziru banke, na taj način što je Evropska Unija uspostavila bankarsku uniju koja finansijske institucije čini sigurnijim i štiti štediše i poreske obveznike, a ima dva temelja:

* evropsko bankarsko nadzorno telo koje na centralnom nivou nadzire 130 vodećih finansijskih institucija evro zone i stara se da nacionalna nadzorna tela ne gledaju kroz prste sopstvenim institucijama i
* ako banka bankrotira, o njoj će se pobrinuti nadležno telo EU na centralnom nivou, u skladu sa precizno definisanim pravilima. Na taj način se sprečava panika među stavnovništvom država članica;

1. putem evropskih integracija cilj Evropske Unije je da uspostavi evropski prostor bez unutrašnjih granica u okviru kog je moguć slobodan protok robe, ljudi, usluga i kapitala. Takva liberalizacija jedinstvenog tržišta podstiče napredak i održivi razvoj privrede, što predstavlja veliku prednost za Republiku Srbiju kada se pridruži Evropskoj Uniji;
2. kako Evropska Unija ima visoke standarde što se hrane tiče, evropskim integracijama su postavljena pravila kojim je regulisano označavanje hrane. Osim za hranu, Evropska Unija je uvela i druge jedinstvene oznake kvaliteta, poput poznate oznake CE ili logoa za organske proizvode. Potrošači zahvaljujući tome lakše prave informisani izbor prilikom kupovine;
3. evropskim integracijama se na globalnom nivou vrši pritisak kako bi s e unapredila zaštita životne sredine i postavili ambiciozni ciljevi za smanjenje emisije ugljendioksida koji su delom zaduženi za globalno zagrevanje. Evropska Unija predvodi prelazak na ekonomiju sa niskom emisijom ugljenika smanjenjem emisija gasova staklene bašte za najmanje 40 % do 2030. godine. Čist vazduh je jedan od osnovnih ciljeva politike zaštite životne sredine Evropske Unije. Evropska Unija je utvrdila i granične vrednosti zagađivača, koje moraju da poštuju sve države članice kako bi se zaštitilo zdravlje građana, a isto je i postavljeno kao cilj za zemlje koje žele da pristupe Evropskoj Uniji poput Republike Srbije;
4. evropske integracije omogućavaju stanovništvu da uživaju pravo i slobodu da odaberu zemlju u kojoj će studirati, raditi ili se penzionisati. To pravo je sastavni deo ugovora u Evropskoj Uniji i označeno je kao sloboda kretanja za radnike, sloboda osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Svaka država članica je u obavezi da tretira građane Evropske Unije jednako kao i svoje državljane u pogledu zapošljavanja, socijalne zaštite i oporezivanja;
5. evropske integracije se ne odnose samo na politiku i ekonomiju, već obuhvataju i sektor kulture. Cilj evropskih integracija je promovisanje kulturne raznolikosti, podržavanje umetnika u njihovom stvaralaštvu i podsticanje kulturne razmene. Pored toga, Evropa je apsolutni svetski lider u oblasti kulture. Nigde u svetu nema toliko kulturnih spomenika pod zaštitom UNESCO-a. Evropska Unija je uspostavila i oznaku evropskog nasleđa, koja se dodeljuje mestima od posebnog značaja za istoriju ili ideale ujedinjenja Evrope. Republika Srbija se može pohvaliti sa mnoštvom prirodnih i antropogenih atraktivnosti koji su se nešli pod zaštitom UNESCO-a.

Na partnere sa zapadnog Balkana, uključujući kao što je i predhodno navedeno Republiku Srbiju, primenjuje se poseban proces proširenja koji se zove Proces stabilizacije i pridruživanja. Partneri trenutačno uključeni u taj proces su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Republika Srbija. Cilj je tog procesa da partneri postanu dovoljno politički i ekonomskii stabilni kako bi bili spremni za pristupanje Evropskoj Uniji. Evropska Unija ima nameru da pomogne Republici Srbiji: pružanjem finansijske pomoći, omogućivanjem jednostavnog pristupa tržištima Evropske Unije, podsticanjem saradnje među zemljama u okruženju. Europska komisija nedavno je donela novi plan rasta za zapadni Balkan. Cilj je tog plana je da se pripreme partneri sa zapadnog Balkana na pristupanje putem ekonomskih reformi i ulaganja i omogućiti stanovništvu u regiji da osete prednosti članstva u Evropskoj Uniji [9].

Pored navedenog, važno je napomenuti da je sa više od tri milijarde evra bespovratne pomoći u protekle dve decenije, Evropska Unija najveći donator u Srbiji i glavni partner u podršci razvoju i reformama. Evropska unija je i najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Oko 65% srpskog izvoza prošle godine otišlo je u zemlje članice evropske zajednice, a više od polovine ukupnog uvoza robe u Srbiju je iz Evropske Unije [10].

S obzirom na to da ne postoje samo prednosti evropskih integracija kada se o Republici Srbiji govori, neophodno je navesti i nedostatke:

1. manja i neefikasna preduzeća će morati da prepuste tržište uspešnijim i organizovanijim preduzećima, ali je ujedno neophodno da postoji državna politika koja će štiti nacionalne interese i preduzćena od globalizacije [5];
2. finansijska kriza- Republika Srbija nije mogla da izbegne negativne ekonomske trendove koji su prisutni u svim društvima koja prolaze kroz tranziciju [11];
3. skepticizam među građanima država članica u pogledu proširenja. Rast evroskepticizma se takođe može razumeti u svetlu teške ekonomske prilike koje se osećaju na celom kontinentu. Ovo su ozbiljni problemi i dugoročna, sistematska rešenja nisu pronađena samoj Evropskoj Uniji [11];
4. troškovi članstva - proces usklađivanja sa standardima i propisima Evropske Unije podrazumeva značajne troškove za implementaciju neophodne reforme, kao što je prilagođavanje zakonodavstva i unapređenje infrastrukture [12];
5. gubljenje samostalnosti države i nacionalnog identiteta su jedan od strahova sa kojima se suočavaju potencijalne članice Evropske Unije, s obzirom da ona potencira nadnacionalne interese.

Pored navedenih ključnih nedostataka evropskih integracija za Republiku Srbiju, mogu se navesti i sledeći [13]:

1. ekonomski dispariteti koji mogu ometati socijalnu i ekonomsku vezu između članica Evropske Unije, s obzitom na različi stepen političkog i ekonomskog razvoja. Ove razlike mogu da dovedu do regionalne neravnoteže i narušavanja međusobne solidarnosti;
2. alokacija resursa Evropske Unije, koja dovodi do povećanja cena i prevelike ponude roba i usluga, pa je neophodna reforma ekonomske politike i bolja raspodela resursa;
3. potkopavanje sistema socijalne zaštite i ekonomskog rasta, radi održavanja fiskalne discipline;
4. slobodno kretanje i nemogućnost ograničenja migracija;
5. zagađenje životne sredine, iako Evropska Unija stavlja akcenat na sprovođenje ekoloških politika i potenciranje na održivom rastu i razvoju:
6. izazovi konkurentnosti na svetskom trđištu koji zahtevaju prilagođavanja kako bi se poboljšala ekonomska pozicija i prilagodilo globalnim promenama.

S obzirom da Republika Srbija ima nameru da postane punopravna članica Evropske Unije i podržava evropske integracije, trenutno se nalazi u procesu zatvaranja određenih poglavlja. Nažalost, COVID-19 i svetska kriza koju je proizveo, doveli su do stagnacije kada se o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji govori. Predviđanja na osnovu Strategije o proširenju prognoziraju da Republika Srbija neće uspeti do 2025. godine da ispuni zahteve za pristupanje [14].

1. istraživanje o stavovima ispitaniKa o evropskim integracijama

Sprovedeno empirijsko istraživanje oslonilo se na predhodno sprovedena istraživanja na temu stavova građana u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji i prednostima i nedostacima evropskih integracija. Rezultati objavljeni u 2019. godini pokazuju da je podrška člastvu Evropskoj Uniji 53% i da 39% ispitanika ima pozitivnu asocijaciju na Evropsku Uniju. Kao prednosti evropskih integracija ispitanici su navodili: otvaranje više mogućnosti za zapošljavanje, put ka boljoj budućnosti za mlade i mogućnost da se slobodno putuje u zemlje članice Evropske Unije. Dok se kao nedostaci evropskih integracija u vezi sa pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji navode negativni efekti po srpsku privredu i gubljenje nacionalnog identiteta [15]. Rezultati objavljeni u 2022. godini pokazuju da je podrška članstvu Evropskoj Uniji 35%, što je značajno manje u odnosu na 2019. godinu. U istom istraživanju ispitanici su kao prednosti evropskih integracija navodili: putovanje bez pasoša i prostor bez granica, bolji standard i život, slobodna trgovina. Kao nedostatke evropskih integracija ispitanici su navodili: veće zaduživanje, nova pravila i ograničenja razvoja Republike Srbije, drugačiji (lošiji) sistem vrednosti [16].

U istraživanju stavova ispitanika o evrospkim integracijama učestvovalo je 206 ispitanika sa teritorije Republike Srbije, koji su popunjavali upitnik u periodu od maja do jula 2024. godine. Demografska struktura ispitanika nalazi se u Tabeli 1.

Tabela 1. Demografska struktura ispitanika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pitanje** | **Odgovor** | **N** | **%** |
| Pol | Muški  Ženski | 111  95 | 53.88  46.12 |
| Obrazovanje | Osnovna škola  Srednja škola  Viša škola/fakultet  Master/doktorat | 6  53  93  54 | 2.91  25.73  56.15  26.21 |
| Starost | Do 20 godina  21-30 godina  31-40 godina  41-50 godina  Preko 50 godina | 13  73  63  25  32 | 6.31  35.44  30.58  12.14  15.53 |
| Mesto stanovanja | Selo  Grad | 103  103 | 50.00  50.00 |

Izvor: Samostalna obrada autora

Najveći broj ispitanika je muškog pola (53.88%), ima završenu višu školu ili fakultet (56.15%), ima između 21-30 godina (35.44%). Jednak je broj ispitanika koji dolaze iz sela i iz grada (50.00%).

U drugom delu upitnika ispitanici su imali zadatak da ocene prednosti i nedostatke evropskih integracija koji se odnose na Republiku Srbiju (ocenama od 1-5, gde je 1 najniža ocena, a 5 najviša ocena). Odgovori ispitanika se nalaze u Tabeli 2.

Tabela 2. Prednosti evropskih integracija za Republiku Srbiju

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tvrdnja** | **Srednja vrednost** | **Standarda devijacija** |
| Kvalitetniji i brži privredni razvoj | 3.32 | 1.19 |
| Viši životni standard ljudi | **3.76** | **1.04** |
| Bolјe upoznavanje kultura i religija drugih naroda | 3.47 | 1.17 |
| Bolјe mogućnosti zapošlјavanja | 3.02 | 1.21 |
| Bolјe i kvalitetnije obrazovanje | **2.36** | **1.19** |
| Bolјa vojna zaštita | 3.62 | 1.29 |
| Veće mogućnosti za putovanja i sklapanje prijatelјstava | 3.39 | 1.18 |

Izvor: Samostalna obrada autora

Ispitanici smatraju da je najveća prednost evropskih integracija kada je reč o Republici Srbiji, viši životni standard ljudi, sa prosečnom ocenom 3.76 od 5. Ujedno ispitanici kao najmanju prednost navode bolje i kvalitetnije obrazovanje, sa prosečnom ocenom 2.36 od 5.

Tabela 2. Nedostaci evropskih integracija za Republiku Srbiju

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tvrdnja** | **Srednja vrednost** | **Standarda devijacija** |
| Ugrožava nacionalni identitet | 3.30 | 1.26 |
| Narušava suverenitet države | 3.15 | 1.29 |
| Povećava mogućnosti privredne eksploatacije | 3.21 | 1.13 |
| Čini državu zavisnom od razvijenih evropskih zemalјa | **3.01** | **1.23** |
| Standardima i merama ograničava privredni razvoj države | **3.56** | **1.04** |

Izvor: Samostalna obrada autora

Kao najveći nedostatak evropskih integracija kada je reč o Republici Srbiji, ispitanici navode da se standardima i merama ograničava privredni razvoj Republike Srbije sa prosečnom ocenom od 3.56 od 5. Kao najmanji nedostatak navode zavisnost Republike Srbije od razvijenih evropskih zemalja sa prosečnom ocenom 3.01 od 5.

Kada se dobijeni rezultati uporede sa rezultatima iz istraživanja sprovedenog 2022. godine izvodi se zaključak da ne dolazi do podudaranja u rezultatima ovog i predhodno sprovedenog istraživanja. Viši životni standard je 2022. godine imao jednu od najnižih ocena kada su prednosti evropskih integracija u pitanju, dok tokom 2024. godine ima najvišu prosečnu ocenu. Tokom 2022. godine veće mogućnosti za putovanja i sklapanje prijateljstva i bolje mogućnosti zapošljavanja su navedene kao vodeće prednosti evropskih integracija.

Kao i sa prednostima, postoji razlika u odgovorima vezanim za nedostatke evropskih integracija. Tokom 2022. gofine kao najveći nedostaci navedeni su zavisnost Republike Srbije od razvijenih evropskih zemlja, što je 2024. godine navedeno kao najmanji nedostatak. Dok su tokom 2022. godine ugrožavanje nacionalnog identiteta i narušavanje suvereniteta Republike Srbije navedeni kao najmanji nedostatak, dok je 2024. godine to ograničavanje privrednog razvoja Republike Srbije standardima i merama.

Poslednje pitanje se odnosilo na to da li su ispitanici za članstvo Republike Srbije u Evropskoj Uniji. Od ukupnog broja ispitanika 81 ispitanik (39.32%) jeste za članstvo Republike Srbije u Evropskoj Uniji, dok 125 ispitanika (60.38%) nije za članstvo Republike Srbije u Evropskoj Uniji. Ako se ovi rezultati uporede sa rezultatima iz 2022. godine, uočava se da je tada 35% ispitanika bilo za pridruživanje Republike Srbije Evropskoj Uniji, 38% je bilo protiv, dok je 27% ispitanika bilo uzdržano. U ovom istraživanju ispitanicima nije bila data mogućnost da budu uzdržani.

1. Zaključak

Evropske integracije donose Republici Srbiji brojne prednosti koje bi ona na svom putu rasta i razvoja mogla da iskoristi. Stabilna politika, političko okruženje, kao i kreiranje stabilnog ekonomskog okruženja koje evropske integracije garantuju, mogu pomoći Republici Srbiji u njenim ekonomskim, društvenim i političkim ciljevima. Pored toga, Evropa i celokupan prostor Evropske Unije omogućavaju stanovništvu da neometano radi, živi, putuje i kulturno se uzdiže, što su takođe prednosti ekonomskih integracija koje Republika Srbija treba da iskoristi.

Nedostaci evropskih integracija mogu na negativan način uticati na Republiku Srbiju i njenu želju za pridruživanjem. Sprovođenjem redovnih istraživanja, boljim informisanjem i edukacijom, kao i iniciranjem različitih diskusija moguće je doprineti razumevanju značaja evropskih integracija, procesa pridruživanja RepublikeSrbije Evrospkoj Uniji i prednostima i šansama koje joj to članstvo može doneti. Ovde je reč o dugoročno pozitivnoj promeni koja se odnosi na Republiku Srbiju i njen pravni, društveni, politički, industrijski, ekonomski i kulturni rast.

Bibliografija

[1] Hooghe L., Marks G., Grand theories of European integration in the twenty-first century. Journal of European Public Policy, 2019., 26(8): pp. 1113-1133.

[2] Troitino D., Kerikmae T., Guardia R., Sanchez G., The EU in the 21st Century Challenges and Opportunities for the European Integration Process: Challenges and Opportunities for the European Integration Process, Springer, Berlin, 2020.

[3] Bykonia O., Bykonia S., Challenges of European cooperation in the current context, Scientific Collection InterConf., 2024., 18(204): pp. 117-23.

[4] Rule of Law Report 2024: with the 5th edition, the EU is better equipped to face rule of law challenges, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3864>. 24.07.2024.

[5] Stojiljković, S. Pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji, Škola Biznisa, 2009., str. 24-31.

[6] Lojanica N., Konkurentnost srpskog izvoza na tržištu Evropske Unije, 2016., 10(1): str. 295-311.

[7] Lakićević-Đuranović B., Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj Uniji, Zbornik radova „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“, 2017, str. 104-116.

[8] 60 good reasons for the EU, Why we need the European Union, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/494025/60-good-reasons-for-the-EU-Cyprus_en.pdf>, 01.05.2024.

[9] Proširenje EU-a**,** <https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-enlargement_hr>, 03.05.2024.

[10] The European Union and Serbia, <https://www.eeas.europa.eu/serbia/european-union-and-serbia_sr?s=227>, 07.05.2024.

[11] Barjaktarević D.A. Accession to the EU- advantages and potential risks. *Baština*, 2021., pp. 31-54.

[12] Ursu V., Ursu D., Morosan D., The advantages and challenges of the accession of the Republic of Moldova to the European Union. Social Science and Humanities Journal*,* 2024., 8(2): pp. 34478-34483.

[13] 20 Pros and Cons of the European Union, <https://www.educationalwave.com/pros-and-cons-of-european-union/>. 01.06.2024.

[14] Jelesijević A., Uslovljeno članstvo Srbije u Evropskoj uniji već zamorenoj od proširenja-koliko je daleko 2025. godina?. *Vojno delo*, 2019,, 71(7): str. 9-27.

[15] Stavovi građana Srbije prema Evrospkoj Uniji, [Stav-građana-Srbije-prema-EU-mart-2019-final-2.pdf (iea.rs)](https://iea.rs/wp-content/uploads/2019/05/Stav-gra%C4%91ana-Srbije-prema-EU-mart-2019-final-2.pdf). 06.05.2024.

[16] Koliko se dobro poznajemo? Rezultati istraživanja os tavovima srednjoškolaca o Evropskoj Uniji? <http://inees.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2022/05/How-well-we-know-each-other.pdf>, 09.05.2024.