15. Blejski strateški forum

31. avgust 2020, Bled, Slovenia

**Izzivi in priložnosti v svetu, v obdobju po Covid-19**

**Sosedske države – Regije – Globalni svet**

**Partnerji ali tekmeci?**

Koronavirus Covid-19 spreminja svet in naša življenja na vseh področjih. Prizadeta sta družba in gospodarstvo. Nič več ni tako, kot je bilo. Smo pred velikim izzivom in vstopamo v obdobje kriznega upravljanja. Pandemija Covid-19 je razkrila ranljivost trenutnega globalnega sistema, težave in vprašanja, s katerimi se ukvarja cel svet. Na preizkušnji sta človeška solidarnost in sodelovanje v mednarodnem merilu, med državami, med regijami in širše. Če želimo ustvariti odporno in trajnostno naravnano skupnost, ki bi bila sposobna odgovoriti na izzive 21. stoletja, kamor sodi tudi ta virus, je nujno povezovanje. Vse bolj pomembni postajajo različni koncepti mednarodnega sodelovanja.

Dobri sosedski odnosi in močne regionalne pobude bodo igrali pomembno vlogo pri ponovnem definiranju in izoblikovanju načina, kako se svetovna skupnost spopada z novimi in nesimetričnimi grožnjami v prihodnosti.

Regionalna združenja, kot je pobuda Tri morja, odpirajo nove priložnosti v Srednji in Vzhodni Evropi za premostitev infrastrukturnih vrzeli na področju energije, mobilnosti in digitalizacije, za izvajanje strateških naložbenih projektov in krepitev čezatlantskega sodelovanja. V tem okviru imata zlasti umetna inteligenca in digitalizacija neizkoriščen potencial, da zavrtita kolesje in pomagata pri trajnostnem razvoju družbe.

V vrtincu teh sprememb se je znašla tudi Evropska unija. Naša sposobnost razumevanja, prilagajanja in ublažitve negativnih posledic Covid-19 bo določila naš prihodnji politični, varnostni in gospodarski doseg. Evropska unija mora, v tej novi realnosti, z zgledom voditi prelomni projekt, ki na novo definira odnose med državami, regijami in družbami ter spodbujati in varovati vrednote, ki so nam omogočile uspeh in razvoj.

**Program z govorci**  (po abecednem vrstnem redu priimkov)

**PONEDELJEK, 31. AVGUST 2020**

**7.30–8.00 | Prihod in registracija**

Rikli Balance Hotel

**8.00–9.30 | Combo AmCham Poslovni zajtrk: Sodelovanje med podjetji, državo, civilno družbo in akademskim svetom je pravi odgovor na novo situacijo**

Rikli Balance Hotel

*v sodelovanju z AmCham Slovenia*

Vsaka država, ki se želi spoprijeti z novimi izzivi, bo morala imeti aktivne državljane, inovativne poslovne prakse, učinkovito javno upravo ter zaupanja vredne usposobljene ljudi in strokovnjake. V svetu, ki se sooča z veliko dinamiko, s spremembami v vsakdanjem življenju, poslu in upravljanju, je sodelovanje temeljna vrednota, ki poganja napredek sodobne družbe. Le odkrit dialog in dober model sodelovanja najrazličnejših deležnikov, prinašata napredek, inovacije, hitre odločitve, proaktivnost in varnost. Vse to državi zagotavlja konkurenčno prednost in visoko kakovost življenja.

Katere države imajo najboljše modele takšnega sodelovanja ter na svetovni ravni pišejo zgodbe o uspehu? Kakšna je raven sodelovanja zainteresiranih strani v regiji in po vsem svetu? Kaj pomeni uspešno sodelovanje in katere so glavne sestavine za uspeh? Kaj lahko storimo za izboljšanje sodelovanja na nacionalni ravni in širše?

**g. Igor Cesarec**, raziskovalni ekonomist, Citigroup

**veleposlanik Ulrik Vestergaard Knudsen**, namestnik generalnega sekretarja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

**g. Jure Leskovec**, slovenski računalničar in podjetnik, izredni profesor na Univerzi Stanford

**g. Jonathan Moore**, glavni namestnik pomočnika sekretarja za Urad za oceane in mednarodne okoljske in znanstvene zadeve pri ameriškemu ministrstvu

**g. Joe Philipsz**, direktor, Amber Fund

**g. Igor Zgrabljic**, predstavnik Google za srednjo in vzhodno Evropo

moderator: **ga. Ajša Vodnik**, generalna direktorica AmCham Slovenija, podpredsednica AmChams v Evropi

**9.00–9.30 | Prihod in registracija**

Bled, Festivalna dvorana

**9.30–10.00 | Otvoritev**

Bled, Festivalna dvorana

Uvodni nagovor: njegova ekscelenca gospod **Borut Pahor**, predsednik Republike Slovenije

Nagovor: njegova ekscelenca **dr. Anže Logar**, minister za zunanje zadeve

Govor: **g. Peter Grk**, generalni sekretar Blejskega strateškega foruma

**10.00–11.30 | Panel voditeljev: Evropa po Brexitu in COVID-19**

Bled, Festivalna dvorana

njegova ekscelenca gospod **Janez Janša**, predsednik Vlade Republike Slovenije

njegova ekscelenca gospod **Viktor Orbán**, predsednik Vlade Republike Madžarske

**…**

moderator: dr. **Nik Gowing**, Mednarodni voditelj televizijskih programov in gostujoči profesor, King's College, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

**11.30–13.00 | Sekcija zunanjih ministrov**

Bled, Festivalna dvorana

njegova ekscelenca **g. Bogdan Lucian Aurescu**, zunanji minister Republike Romunije

njegova ekscelenca **g. Josep Borrell Fontelles**, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko / podpredsednik Komisije za močnejšo Evropo v svetu

njegova ekscelenca **dr. Jacek Czaputowicz**, zunanji minister Republike Poljske

njegova ekscelenca **dr. Gordan Grlić Radman**, minister za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške

njegova ekscelenca **g. Ivan Korčok**, minister za zunanje in evropske zadeve Republike Slovaške

njegova ekscelenca **dr. Anže Logar**, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije

njegova ekscelenca **g. Heiko Maas**, minister za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije

njegova ekscelenca **dr. Tomáš Petříček**, minister za zunanje zadeve Republike Češke

njegova ekscelenca **g. Péter Szijjártó**, minister za zunanje zadeve in trgovino Republike Madžarske

moderator: **ga.** **Bethany Bell**, dopisnica iz tujine, BBC News

**13.30–14.30 | Delovno kosilo**

Rikli Balance Hotel

**14.30–16.00 | Evropska varnost in asimetrične grožnje**

Rikli Balance Hotel, dvorana Arnold

*v sodelovanju z Evropskim centrom za varnostne študije George C. Marshall*

Kriza COVID-19 predstavlja nov izziv v množici že obstoječih izzivov, saj je spodbudila prevetritev dejavnosti in ukrepov za krepitev zaupanja in varnosti na eni strani ter kampanje proti dezinformacijam na drugi. Evropska varnost se zdi vse bolj negotova, možnost ponovnega večjega izbruha COVID-19 pa lahko dodatno obremeni obrambne sisteme na nacionalni ravni, hkrati pa pritiska na evropske obrambne proračune.

Kakšna je prihodnost nadzora orožja v Evropi? Kako je mogoče med različnimi akterji vzpostaviti smiseln dialog o asimetričnih grožnjah? Kakšne so možnosti za evropsko varnostno arhitekturo v obdobju po COVID-19? Ali lahko okrepljeno sodelovanje med EU in Natom zagotovi potrebne odgovore?

**generalpodpolkovnik Christopher Cavoli**, generalni poveljnik ameriške vojske Evropa

**veleposlanica Bettina Cadenbach**, pomočnica generalnega sekretarja za politične zadeve in varnostno politiko Organizacije Severnoatlantske pogodbe (NATO)

**g. Charles Fries**, namestnik generalnega sekretarja Skupne varnostne in obrambne politike SVOP in kriznega odzivanja, Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)

**dr. Matthew Rhodes,** profesor katedre za nacionalno varnost in področnih študij, Center Marshall

**ga. Klaudia Tanner**, zvezna ministrica za obrambo Republike Avstrije

**g. Matej Tonin**, minister za obrambo Republike Slovenije

**ga. Tuula Yrjölä**, častnica, generalna sekretarka, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE)

**16.00–17.30 | Digitalizacija kot gonilo gospodarskega okrevanja v Srednji in Vzhodni Evropi**

Rikli Balance Hotel, dvorana Arnold

*v sodelovanju z Googlom in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenija*

Krizo COVID-19 spremlja tudi hitra digitalna preobrazba po celem svetu, zlasti v Evropi, na katero so vplivala daljša obdobja zaustavitve delovanja na različnih področjih. Vlade so, tudi sredi neposrednega kriznega upravljanja, za podporo digitalizaciji zbrale več sredstev kot prej, saj bodo morda le države, ki spretno izkoriščajo digitalizacijo, lahko izstopile iz krize, da bodo bolje delovale tako v smislu gospodarstva kot v smislu njihovega mednarodnega vpliva. Ključno je, da ima regija CEE – Srednja in vzhodna Evropa edinstvene osnove za digitalno rast, ki se, kljub krizi, še vedno razvija. Ta regija ima dobro zasnovo, robustno digitalno infrastrukturo, ki se je izkazala v preteklih tednih in mesecih, delujoče tehnološke ekosisteme in zaledje zapuščenih tehnologij.

Ali je digitalizacija lahko ključni dejavnik rasti in razvoja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope? Katere so ključne ovire, ki preprečujejo tak razvoj? Kako bosta novi geopolitična in gospodarska realnost v obdobju po COVID-19 vplivali na digitalizacijo v regiji?

**g. Zdravko Počivalšek**, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

**g. Marko Grobelnik**, strokovni raziskovalec, laboratorij za umetno inteligenco, Institut Jožef Stefan, Slovenija

**veleposlanik Ulrik Vestergaard Knudsen**, namestnik generalnega sekretarja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

**g. Joško Mrndže**, Deželni upravnik, Adriatics, Google

**g. Simon Zajc**, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

**17.30–19.00 | Ali je prihodnost kibernetskega prostora zgolj polje konfliktov?**

Rikli Balance Hotel, dvorana Arnold

*v sodelovanju z Microsoft in Upravo Republike Slovenije za informacijsko varnost*

Tehnologija je pomemben del naših življenj, kar se je izkazalo še zlasti v obdobju pandemije COVID-19. Svet se je hitreje kot kadarkoli prej preusmeril na uporabo digitalnih tehnologij, ki zaposlenim omogočajo oddaljen dostop do dela, napredne medicinske raziskave, šolarjem olajšajo učenje na daljavo ter nenazadnje pomagajo pri vzdrževanju odnosov. Nekateri pa želijo to uporabo tehnologije, zlorabiti. Zaskrbljujoče so zlasti zlonamerne kibernetske dejavnosti, ki onesposobijo delovanje kritične infrastrukture, npr. zdravstveni sektor in raziskovalne inštitute, ki se kot prvi odzivajo na pandemijo. COVID-19 je prav tako izpostavil pomen kritične infrastrukture, zlasti varnost in odpornost komunikacijskih sistemov, vključno s 5G.

Strokovnjaki se bodo v razpravi dotaknili vprašanja, ali je prihodnost našega skupnega spletnega okolja mogoča edino v prostoru konfliktov. Strokovnjaki bodo med drugim poskušali pojasniti kaj lahko storimo za zaščito kritične infrastrukture in predstaviti najboljše prakse za preprečevanje, odvračanje in odzivanje na kibernetske grožnje. Beseda bo tekla tudi o tem, kako lahko vlade skupaj z zasebnim sektorjem združijo moči v tem prizadevanju ter nenazadnje, kaj je mogoče storiti na mednarodni ravni, da bodo storilci prekrškov ustrezno sankcionirani, z namenom odvrnitve od nadaljnjih in drugih kršitev.

## g. Juhan Lepassaar, izvršni direktor Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

**g. Casper Klynge**, podpredsednik za evropske zadeve, Microsoft

**g. Richard Harknett**, profesor in vodja oddelka za politologijo na Univerzi v Cincinnatiju, so-direktor Instituta za kibernetski domet Ohio in predsednik Centra za kibernetsko strategijo in politiko

**g. Karel Řehka**, direktor, Nacionalni organ za kibernetsko in informacijsko varnost (NÚKIB), Češka

**g. Arne Schönbohm**, predsednik, Zvezni urad za varnost informacij (BSI), Nemčija

**g. Heli Tiirmaa-Klaar**, veleposlanik za kibernetsko diplomacijo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Estonije

Moderator: **dr.** **Uroš Svete**, direktor Uprave za informacijsko varnost Republike Slovenije (URSIV)

**19.00–19.15 | Zaključki foruma**

Rikli Balance Hotel