BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
PREDSTAVNIČKI DOM
Komisija o pitanjima ljudskih prava,imigracije izbjeglica i azila
Broj: 01/5-2/99.
Datum: 09.02.1999.g.

## Z A PISNIK

Sa Druge sjednice Komisije o pitanjima ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila

Druga sjednica Komisije o pitanjima ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila održana je 09.02.1999. godine.

Sjednici je prisustvovaalo 6 članova -Abdurahman Malkić, Mediha Filipović, Smail Bećirbašić, Branislava Jovanović, Ana Havel i Ivo Mijačević. Odsustvovali su članovi Sejfudin Tokić, Mara Perkanović i Miodrag Deretić.

Ispred Ministarskog svjeta BiH sjednici je prisustvovao g . Sead Hodžić.
Na predlog predsjedavajućeg Komisije, g. Abdurahmana Malkića, za Drugu sjednicu je usvojen slijedeći

## DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa Prve - konstitutivne sjednice Komisije,
2. Razmatranje Zakona o državljanstvu BiH i
3. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu.

$$
\mathrm{Ad}-1:
$$

Na zapisnik sa Prve - konstitutivne sjednice Komisije primjedbu je dala g. Ana Havel, naglasivši da u zapisniku treba navesti imena članova Komisije koji su prisustvovali sjednici.

Uz prethodnu primjedbu Komisija je jednoglasno usvojila Zapisnik sa Prve konstitutivne sjednice Komisije o pitanjima ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila.

$$
\mathrm{Ad}-2:
$$

Na početku rasprave o Zakonu o državljanstvu, predsjedavajući Komisije je napomenuo da Komisija, prema Privremenom poslovniku, nema pravo da podnosi amandmane. Zatim je predložio da se sugeriše da se što prije pripremi i usvoji stalni poslovnik Predstavničkog doma, kojim će se razraditi nadležnosti radnih komisija i, izmedju ostalih, ugraditi i odredbu da i komisije imaju pravo da podnose amandmane na zakonske predloge koje razmatraju.

O Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine vodjena je duža diskusija, u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Komisije, kao i predstavnik Ministarskog savjeta. Primjedbe su iznesene na čl. 6,7 . i 8 , zatim na čl. 35 , tač. 3 , te na čl. 38 , tač. 3. i 4.

Predstavnik Ministarskog savjeta je upoznao poslanike da je Visoki predstavnik proglasio ovaj zakon i da je u odredjenoj mjeri u njegovoj izradi učestvovao i Ministarski savjet. Naglasio je da je Predlog zakona bio pred Predstavničkim domom prethodnog saziva i da su na njega tada iznesene slične primjedbe o kojima se nije mogla postići saglasnost poslanika. Iz toga razloga je Zakon i proglasio Visoki predstavnik. Sugerisao je poslanicima da se ne otvaraju nova pitanja jer zakon ponovo ne bi prošao. Naglasio je da je ovaj zakon "teški kompromis" i da Visoki predstavnik insistira da ga Parlament kao takvog usvoji.

Nakon diskusije Komisija je jednoglasno prihvatila Zakon o državljanstuv Bosne i Hercedgovine, uz slijedeće zaključke:

1. Brisati preambulu Zakona koji je proglasio Visoki predstavnik, a staviti odgovarajuću;
2. U čl. 6. brisati riječi "rodjeno nakon stupanja na snagu Ustava". Shodno tome i u čl. 7. i 8. brisati riječi "nakon stupanja na snagu Ustava";
3. Da se odmah pristupi izradi izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu BiH , $s$ obzirom da ima primjedbi na više odredbi ovog zakona;
4. Da Federacija BiH što prije donese zakon o državljanstvu, a Republika Srpska da uskladi svoj Zakon o državljanstvu sa Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine ukoliko ima neusaglašenosti;
5. S obzirom da Privremenim poslovnikom nisu definisane nadležnosti radnih komisija, odmah pristupiti izradi stalnog poslovnika Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine.

## Ad-3:

Predsjedavajući, g. Malkić, je izrazio mišljenje da se davanjem imuniteta svim zaposlenim u centralnim institucijama Bosne i Hercegovine stvara utisak da je Sarajevo, kao sjedište tih institucija, nesiguran grad. Misli da je to neopravdano.

U diskusiji su učestvovali i drugi članovi komisije i svi su bili mišljenja da je preširok krug osoba kojima se Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o iunitetu daje imunitet.

Predstavnik Ministarskog svjeta je obrazložio da je inicijativa za donošenje ovakvog predloga zakona potekla od predstavnika Republike Srpske, što je podržao i Visoki predstavnik iz razloga da bi se obezbijedilo funkcionisnje centralnih institucija Bosne i Hercegovine.

Poslije diskusije Komisija je prihvalita Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu, uz slijedeće zaključke:

1. Da se imunitet svih lica predvidjenih Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu veže za vrijeme obavljanja poslova za centralne institucije i za put izmedju institucija i mjesta stalnog ili privremenog boravka, sa čime treba uskladiti i iskaznicu, odnosno legitimaciju;

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
PREDSTAVNIČKI DOM
Komisija o pitanjima ljudskih prava,imigracije izbjeglica i azila
Broj: 01/5-2/99.
Datum: 09.02.1999.g.

## Z A PISNIK

Sa Druge sjednice Komisije o pitanjima ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila

Druga sjednica Komisije o pitanjima ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila održana je 09.02.1999. godine.

Sjednici je prisustvovaalo 6 članova -Abdurahman Malkić, Mediha Filipović, Smail Bećirbašić, Branislava Jovanović, Ana Havel i Ivo Mijačević. Odsustvovali su članovi Sejfudin Tokić, Mara Perkanović i Miodrag Deretić.

Ispred Ministarskog svjeta BiH sjednici je prisustvovao g . Sead Hodžić.
Na predlog predsjedavajućeg Komisije, g. Abdurahmana Malkića, za Drugu sjednicu je usvojen slijedeći

## DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa Prve - konstitutivne sjednice Komisije,
2. Razmatranje Zakona o državljanstvu BiH i
3. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu.

$$
\mathrm{Ad}-1:
$$

Na zapisnik sa Prve - konstitutivne sjednice Komisije primjedbu je dala g. Ana Havel, naglasivši da u zapisniku treba navesti imena članova Komisije koji su prisustvovali sjednici.

Uz prethodnu primjedbu Komisija je jednoglasno usvojila Zapisnik sa Prve konstitutivne sjednice Komisije o pitanjima ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila.

$$
\mathrm{Ad}-2:
$$

Na početku rasprave o Zakonu o državljanstvu, predsjedavajući Komisije je napomenuo da Komisija, prema Privremenom poslovniku, nema pravo da podnosi amandmane. Zatim je predložio da se sugeriše da se što prije pripremi i usvoji stalni poslovnik Predstavničkog doma, kojim će se razraditi nadležnosti radnih komisija i, izmedju ostalih, ugraditi i odredbu da i komisije imaju pravo da podnose amandmane na zakonske predloge koje razmatraju.

O Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine vodjena je duža diskusija, u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Komisije, kao i predstavnik Ministarskog savjeta. Primjedbe su iznesene na čl. 6,7 . i 8 , zatim na čl. 35 , tač. 3 , te na čl. 38 , tač. 3. i 4.

Predstavnik Ministarskog savjeta je upoznao poslanike da je Visoki predstavnik proglasio ovaj zakon i da je u odredjenoj mjeri u njegovoj izradi učestvovao i Ministarski savjet. Naglasio je da je Predlog zakona bio pred Predstavničkim domom prethodnog saziva i da su na njega tada iznesene slične primjedbe o kojima se nije mogla postići saglasnost poslanika. Iz toga razloga je Zakon i proglasio Visoki predstavnik. Sugerisao je poslanicima da se ne otvaraju nova pitanja jer zakon ponovo ne bi prošao. Naglasio je da je ovaj zakon "teški kompromis" i da Visoki predstavnik insistira da ga Parlament kao takvog usvoji.

Nakon diskusije Komisija je jednoglasno prihvatila Zakon o državljanstuv Bosne i Hercedgovine, uz slijedeće zaključke:

1. Brisati preambulu Zakona koji je proglasio Visoki predstavnik, a staviti odgovarajuću;
2. U čl. 6. brisati riječi "rodjeno nakon stupanja na snagu Ustava". Shodno tome i u čl. 7. i 8. brisati riječi "nakon stupanja na snagu Ustava";
3. Da se odmah pristupi izradi izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu BiH , $s$ obzirom da ima primjedbi na više odredbi ovog zakona;
4. Da Federacija BiH što prije donese zakon o državljanstvu, a Republika Srpska da uskladi svoj Zakon o državljanstvu sa Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine ukoliko ima neusaglašenosti;
5. S obzirom da Privremenim poslovnikom nisu definisane nadležnosti radnih komisija, odmah pristupiti izradi stalnog poslovnika Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine.

## Ad-3:

Predsjedavajući, g. Malkić, je izrazio mišljenje da se davanjem imuniteta svim zaposlenim u centralnim institucijama Bosne i Hercegovine stvara utisak da je Sarajevo, kao sjedište tih institucija, nesiguran grad. Misli da je to neopravdano.

U diskusiji su učestvovali i drugi članovi komisije i svi su bili mišljenja da je preširok krug osoba kojima se Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o iunitetu daje imunitet.

Predstavnik Ministarskog svjeta je obrazložio da je inicijativa za donošenje ovakvog predloga zakona potekla od predstavnika Republike Srpske, što je podržao i Visoki predstavnik iz razloga da bi se obezbijedilo funkcionisnje centralnih institucija Bosne i Hercegovine.

Poslije diskusije Komisija je prihvalita Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu, uz slijedeće zaključke:

1. Da se imunitet svih lica predvidjenih Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu veže za vrijeme obavljanja poslova za centralne institucije i za put izmedju institucija i mjesta stalnog ili privremenog boravka, sa čime treba uskladiti i iskaznicu, odnosno legitimaciju;
