**Transkript pitanja novinara i odgovori na pitanja predsjednika Vlade Mila Đukanovića i hrvatskog premijera Zorana Milanovića**

**Zagreb, 02. jun 2014.**

**Pitanje novinara** (pitanje za premijera Milanovića): Televizija Crne Gore je, prije nekoliko dana, objavila da su hrvatski i slovenački ministri odbrane i vanjskih poslova uputili pismo državama članicama i sekretaru NATO-a da je Crna Gora, da oni smatraju da je Crna Gora ispunila uslove za prijem u NATO i da bi trebala da dobije pozivnicu. Mene zanima kako vi vidite region u bliskoj budućnosti, sa, ili bez Crne Gore u NATO-u?

**Odgovor predsjednika Vlade Zorana Milanovića:** Pa svakako, sa Crnom Gorom u NATO, kao i sa Albanijom koja već je u NATO-u, ali još uvijek nije započela pregovore o članstvu u Evropskoj Uniji, a Crna Gora je, što je jedan paradoks. Jer, ako nekome priznajete da ima dovoljno uređenu i organiziranu vojsku, a ne otvarate mu prostor pregovora sa Evropskom Unijom, a u drugom slučaju se ponašate inverzno, onda niste vjerodostojni. Dakle, Crna Gora bi trebala biti primljena u NATO, a hoće li biti, to ne ovisi samo o Hrvatskoj. Što se tiče stvarnih, tehničkih, dakle upravljačkih uvjeta za članstvo Crne Gore u NATO-u, oni su očito ispunjeni i to ne jučer, nego još prije nekog vremena. Međutim, jedan dio država iz prostora bivše Jugoslavije, Bosna i Hercegovina, na određeni način i Crna Gora, trenutno imaju problem što su malo ispod radara. Dakle, u toj nekakvoj pažnji Zapadne Evrope. I to je za Bosnu i Hercegovinu jako loše, a za Crnu Goru nije dobro, a pitanje je samo političke volje i odluke da Crna Gora dobije pozivnicu za priključenje u NATO-u. To o Hrvatskoj ne ovisi, ne ovisi samo o Hrvatskoj, ali kao što vidite mi pomažemo iz uvjerenja, pa i iz interesa, jer nam je taj prostor sigurnosti u interesu. Crna Gora ima svoje razloge zašto želi biti u NATO-u i mi ih pozdravljamo. Međutim, ono što je važno, a što ne možete promijeniti niti utjerati, je podrška javnosti nekom projektu, a ulazak, i to sam rekao gospodinu premijeru, ulazak Crne Gore u NATO u ovom trenutku podržava jedan relativno manji broj stanovnika u usporedbi sa onim što smo vidjeli u ranijim valovima priključenja. Na tome, politika koja se zalaže za taj cilj, a to je ulazak i članstvo u NATO- u, mora uporno raditi. Ja znam da to Crnoj Gori nije jednostavno, znam i iz kojih razloga. Dakle, komplicirano je pitanje, ali to pruža na neki način izgovor i podlogu za odbijanje onima koji su malodušni prema Crnoj Gori u NATO-u. U Hrvatskoj je ta podrška uvijek bila značajno preko 50%, a Hrvatska spada među skeptičnije države u Srednjoj i Istočnoj Evropi kada je u pitanju članstvo u NATO-u i u Evropskoj Uniji. Dakle, govorim o kontinuiranom praćenju raspoloženja javnosti. U Hrvatskoj nikada razine podrške članstvu nisu bile 90%, ni za NATO, ni za Evropsku Uniju, a u većini, u skoro svim državama novog vala proširenja nakon ’90 godine je ta podrška bila jako visoka, a u nekim državam čak i jednoglasna, kao Bugarskoj, Rumunjskoj i Albaniji. U Hrvatskoj je bila jedna rezidualna skepsa prema tome. Dakle, to je politički izazov za svaku vlast u Crnoj Gori koja želi da Crna Gora bude u NATO-U. Sve drugo je ispunjeno.

**Pitanje novinara:** Da li se to pitanje ne rješava dok god je primarno riješiti pitanje istraživanja ugljiko-vodika u Jadranu, ili se rješava paralelno sa rješavanjem pitanja ugljiko-vodika u Jadranu, i potpitanje za gospodina Milanovića..

**Odgovor predsjednika Vlade Mila Đukanovića:** Pa, htio bih da Vam kažem da smo gospodin Milanović i ja danas potvrdili ono što je stav naše dvije vlade, ili mogu slobodno kazati naše dvije državne politike od prije nekoliko godina, da pitanje razgraničenja na Prevlaci, zaista ne smatramo pitanjem koje je otvoreno i pitanjem koje opterećuje naše međudržavne odnose. Pristupamo mu sa najboljom vjerom i sa jedne i sa druge strane da ga možemo riješiti u bilateralnoj ravni i sa potpunom spremnošću da ako iz različitih interesa, različitih razloga, da kažem interesa jedne i druge javnosti, ili djelova te javnosti ne možemo doći do rješenja, da ćemo ga takođe dogovorno predati arbitraži i saglasiti se sa onim što bude rezultat arbitraže. Dakle, u političkoj ravni, i sa jedne i sa druge strane postoji jedan, rekao bih, vrlo konstruktivan odnos prema ovom pitanju. I sada, u takvom kontekstu tretiramo pitanje istraživanja na način na koji sam vam kazao. Zaista bi bilo krajnje neodgovorno blokirati razvoj zbog nekog pitanja koje treba da dobije svoj pravno-politički epilog. I tu takođe postoji apsolutna spremnost s jedne i s druge strane da dođemo do rešenja. Danas smo razgovarali čak i o nekim modalitetima, ali evo nije zrelo da o tome pričamo, o nekim modalitetima koji će značiti izlaz iz ovog postojećeg rebusa na koji ste vi ukazali, i koji bi obezbjedio da se ide u istraživanje i valorizaciju onog što su razvojni resursi, i da se stvore maksimalni uslovi za dinamiziranje ekonomskog rasta i razvoja i u jednoj i u drugoj državi.

**Odgovor predsjednika Vlade Zorana Milanovića:** Hrvatska od svih susjednih država ima ugovor o granici jasno definiran samo sa Mađarskom, što ne znači da se i sa ostalim državama život ne odvija normalno, gospodarstvo ne ide i ne otvaraju nove mogućnosti, pa tako i sa Crnom Gorom. Mi pitanje definitivnog razgraničenja na Jadranu nećemo riješiti sjutra, niti sledeće godine, to će trajati. Očito. I ovaj provizori nije vremenski ograničen, on traje od 2002. godine. Živi se normalno, a jednog dana, ako tako odlučimo, ja pretpostavljam arbitražu, jer teško će biti drukčije, arbitraža nije rat, nego civiliziran način rješavanja različitih viđenja na neko pitanje, onda ćemo ići na arbitražu. Međutim, prije toga treba živjeti, raditi i zarađivati i ustvari ne vidim kako bi nedefinirana granica stajala na putu tome da i Hrvatska i Crna Gora imaju materijalne i razvojne koristi od nafte i plina u Jadranu, ako ga tamo netko nađe. Da bi ga našao, treba ga tražiti, a da bi ga tražio treba u to uložiti mnogo novaca, a da bi uložio mnogo novaca mora imati nekakvu bazičnu sigurnost ulaganja, i to ćemo pružiti. To je sve. Što se tiče Slovenije, uloge su jasno definirane, pravila su precizno definirana, zna se ko odlučuje i zna se tko svaku odluku koju arbitraža donese mora prihvatiti. To vrijedi i za Hrvatsku i za Sloveniju, i za Zagreb i za Ljubljanu. Prema tome, što god arbitraža odluči, koliko god nama to bilo po volji, ili ne bilo po volji, mi ćemo prihvatiti. Isto vrijedi i za Sloveniju.