**Zmařený případ výstavby elektrárny ADULARIA jako příklad, jak v České republice funguje spravedlnost a vymahatelnost práva**

***„Těch 12 miliard je teď čistá ztráta. Dáreček od minulých vlád pro nás všechny daňové poplatníky. Vlastně jeden z mnoha. Takovéhle nepovedené zahraniční projekty v České exportní bance, za které jsou zodpovědné tradiční demokratické strany, stály náš rozpočet už 40 miliard. A jsou tam další rizikové úvěry, které jsme zdědili.“ Andrej Babiš***

\*\*\*

Apokalyptický příběh elektrárny Adularya není  našim občanům příliš znám, i když se jedná o snad nejostudnější vývozní případ v historii této země. Časový horizont mohu rozšířit i na historii Československa, kdy se něco podobného neudálo.

Podstatou je, že se vyvezl investiční celek do zahraničí, elektrárna. Po dohotovení se zkusilo zařízení za miliardy korun provozovat. Vykazovalo závady, které neumožňovaly, aby elektrárna běžela a sloužila svému účelu.

**Tento neúspěšný vývoz české elektrárny přišel našeho daňového poplatníka na 14 miliard korun**

O takovémto drahém „propadáku“ českého exportu z našich kapes se moc nepíše – proč asi? Není to náhoda. Odpověď na tuto otázku nejdete v tomto článku. Jak jsou některé kauzy využívány k likvidaci určitých politiků a jejich politické kariéry. Jsou tu další korupční kauzy, které zmizí v propadlišti dějin, aniž by jim věnovaly vyšetřující orgány. Případ Adularya patří k těm druhým jmenovaným.

PČR tyto kauzy nevyšetřuje, občan o nich nedostane žádnou informaci do sdělovacích prostředků. Existují korupční kauzy, které jsou zametány příslušnými trestněprávními orgány „pod koberec“, kdy na ně existuje moratorium na zveřejňování jakýchkoliv informací v našich hlavních sdělovacích prostředcích.

**Vraťme se nejdříve do doby, kdy se začala psát historie tohoto zmařeného vývozního případu elektrárny Adularya.**

Příběh se začal odvíjet v roce 2010, kdy se podepsaly základní obchodní dohody: dohoda mezi investorem projektu, tím byla turecká společnost **NAKSAN HOLDING**, generálním dodavatelem elektrárny, tím byla česká firma **Vítkovice Power Engineering a.s.** V tom samém roce pak byla podepsána i dohoda o financování tohoto projektu mezi **Českou exportní bankou** (ČEB) a tureckým investorem - firmou A**dularya**.

V rámci této úvěrové linky bylo českým státem půjčeno tureckému investorovi **11,7 miliard korun** s tím, že turecký investor začne úvěr splácet v momentu, kdy se elektrárna uvede do provozu a začne generovat příjmy pro vlastníka elektrárny. Elektrárna se spustila, ale nebyla schopna provozu. Z tohoto úvěru od ČEB se nesplatila do dnešního dne ani koruna.

Jedna důležitá věc - turecký investor potvrdil, že když si v roce 2010 přišel pro úvěr na **Českou exportní banku**, tak si na bance řekli, o **5 milionů USD jen tak do kapsy**, za tyto peníze prý **nebude se schválením úvěru na bance žádný problém**. Zároveň však bylo tureckému investorovi sděleno, že ty peníze nejsou pro tuto banku, ale prý pro nějaké určité české ministerstvo. Není nutno dlouho přemýšlet o tom, pro které ministerstvo tento vývar byl. To se prosím odehrávalo za vlády tzv. pana „Čistého“ s ministra financí pana „Úsporného“, který se zase zavázal vést tzv. odpovědnou rozpočtovou politiku státu. Jistě si ještě pamatujete, kteří dva přičinliví chlapci to byli.

Dřívější předseda vlády Babiš se k této otázce vyjádřil na své facebookové stránce: <https://www.facebook.com/214827221987263/posts/1624183651051606?sfns=mo>, kde odhadnul ztrátu z těchto „cinknutých“ státních úvěrů z těchto let na **40 miliard korun**. Cituji z Facebookové stránky pana **Babiše**:

***„Těch 12 miliard je teď čistá ztráta. Dáreček od minulých vlád pro nás všechny daňové poplatníky. Vlastně jeden z mnoha. Takovéhle nepovedené zahraniční projekty v České exportní bance, za které jsou zodpovědné tradiční demokratické strany, stály náš rozpočet už 40 miliard. A jsou tam další rizikové úvěry, které jsme zdědili.“***

Otázkou těchto **„cinknutých“** úvěrů z **České exportní banky** se zabýval také jeden z pořadů z cyklu televize Barrandov **„Kauzy Jaromíra Soukupa“**, jehož přepis pak vyšel v článku na Parlamentních Listech dne 3. 5. 2018 pod názvem ***„Už mě štve, kolik miliardářů zbohatlo díky ČEZu! Jaromír Soukup odpálil další bombu“* -** <https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Uz-me-stve-kolik-miliardaru-zbohatlo-diky-CEZu-Jaromir-Soukup-odpalil-dalsi-bombu-534482>

Kromě toho podezřelého úvěru od české banky si však ještě jeden kontrakt z roku 2010 zaslouží pozornost, byl to kontrakt na dodávku dvou kotlů pro tuto elektrárnu, klíčového zařízení každé elektrárny. V roce 2010, v soutěži vypsané u generálního dodavatele tohoto díla - firmy **Vítkovice Power Engineering** na dodavatele dvou kotlů pro tuto elektrárnu, byl kontrakt přidělen rakouské firmě **Andritz**. Tato firma nemohla prokázat, že by někde ve světě měla fungující kotle na stejnou technologii a podobný výkon. To je něco, co se za normálních okolností nemůže stát, aby **generální dodavatel vybral v soutěži firmu, která ještě žádné podobné kotle nikam do světa úspěšně nedodala.** Samozřejmě, že to zavání tzv. „špinavými penězi“, jinak si takovýto nesmyslný výběr nelze u dodavatele investičního celku vysvětlit. Po dokončení stavby kotel od firmy **Andritz** samozřejmě nefungoval jak měl? To nebylo takové velké překvapení, když takový kotel vyrobila poprvé.

**Zajímavý je také i přístup poskytovatele úvěru České exportní banky (ČEB)**

Té nevadilo, že dali všanc peníze českých daňových poplatníků. Místo aby si projekt pohlídala, když shrábla nemravnou „provizi“, nic nenamítala proti výběru dodavatele, který neměl požadované zkušenosti s takovýmto typem kotle a jaký požadoval turecký investor.

Kromě popsaných „taškařic“ na počátku projektu Adularya, nastala další „šňůra podivností“ v momentu, když se na konci roku 2015 dokončil první blok elektrárny - nefungoval tak, jak by měl. Po zjištění, že kotel správně nepracuje, bylo od samého začátku jasné, proč tomu tak je, a že na vině je technické provedení kotle. Třikrát se nám zopakovala stejná závada na kotli - zalepil se nám vnitřek kotle desítkami tun spečeného popílku. Důvody proč se toto děje, jasně sdělovali přítomní odborníci, pracující na stavbě v dresu VPE.

V takovéto situaci by každý normální odběratel napsal reklamační dopis na dodavatele špatně funkčního zařízení, aby svůj výrobek uvedl do provozuschopného stavu. Oprava by měla být pro odběratele samozřejmě zdarma. V době, když se nám potřetí zopakovala stejná závada na kotli, zbývalo stále ještě 10 měsíců do doby, než skončí záruční doba dodavatele kotle od firmy Andritz.

**Proč se této doby nevyužilo u generálního dodavatele k napsání jednoduchého reklamačního dopisu na firmu Andritz?**

To je trestuhodné - tímto momentem se na českého daňového poplatníka přenesla škoda za chybně vyprojektovaný kotel u firmy Andritz ve výši **14 miliard korun.**

Skandálnost tohoto případu vyplývá nejen z faktu, že český daňový poplatník zaplatí 14 miliard korun za korupčnost některých lidí v soukromém, ale i ve státním sektoru, ale že tyto peníze zaplatí český daňový poplatník za chyby rakouské firmy Andritz. O chybách v projektu této rakouské firmy se vědělo od uvedení zařízení do provozu.

**Proč a za co dostala tato rakouská firma ochranu, aby nemusela nést finanční důsledky svých chyb v projektu u svých kotlů?**

Opět tu zapáchalo stejné, co na začátku projektu, špinavé peníze. Že byl kotel špatně vyprojektován potvrdila i expertní zpráva zpravovaná firmou **ŠKODA Praha v roce 2017**. Tyto závěry byly také zveřejněny v článku **„Turecká elektrárna, na kterou Česko půjčilo 12 miliard, stále nefunguje. Na vině nejsou Turci, ale Češi a Rakušané, ukázala studie“** publikovaného dne 21. 11. 2017 na IDNES - <https://archiv.ihned.cz/c1-65962180-turecky-prusvih-za-miliardy>, autor Petr Lukáč.

**Od té doby už není absolutně žádných pochyb o tom, kdo tuto škodu zavinil.**

Ovšem stále ještě nebylo všem podivným „tanečkům“ kolem tohoto projektu konec. Na tento případ bylo podáno v listopadu 2018 trestní oznámení, které podezřívalo vedení VPE z toho, že vědomě nepodalo reklamaci na firmu Andritze za dodávku vadných kotlů, a že se **dopustilo špatného hospodaření se svěřenými prostředky s podezřením, že za toto „opomenutí“ podat reklamaci, někteří členové vedení VPE zřejmě přijali úplatek.** To je jediný logický závěr, který snad můžeme učinit.

Pokud bylo **trestní oznámení na tento případ podezření z korupce podáno v listopadu 2018 na Vrchní státní zastupitelství**, tak jeho podavatel tvrdí, že za celou dobu, co se tzv. provádělo vyšetřování na **Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ)**, vyšetřovatel **nezavolal ani jednoho klíčového svědka k podání svědectví**. Tento případ byl po dvou letech praktického nevyšetřování odložen s tím, že se prý nic z toho, co bylo řečeno v onom trestním oznámení, nepotvrdilo a nic neprokázalo atd.

**Je však možné něco prokázat, když nepředvoláte svědky?**

Přesněji, pokud předvoláváte jen takové svědky, kteří nechtějí, aby se „pravda dostala na povrch“, a kteří budou na policii jen mlžit a povídat to, co se chce slyšet.

Není pochyb, že vyšetřování tohoto případu bylo **evidentně zmanipulováno** tak, aby se nic nevyšetřilo. K zamyšlení je jedna otázka: Proč by měl mít vyšetřovatel z NCOZ a dozorový orgán z Vrchního státního zastupitelství zájem, aby nevyšla najevo pravda o nějakém úplatném člověku ve vedení generálního dodavatele? To nedává logiku a nemá to logiku do té doby, než si dosadíte do této rovnice, že ono korupční schéma bylo protaženo až na **vysokou politickou úroveň**. Nyní nám mozaika začíná do sebe zapadat - jak tento stát pomohl Andritzi vyvázat se ze své zodpovědnosti za neprovozovatelný projekt a jak se trestněprávní orgány tohoto státu teď snaží zabránit vyšetřování, aby se neodhalilo, jak to ve skutečnosti bylo. Odtud pochází ten hlavní zájem, aby se celá věc prostřednictvím Vrchního státního zastupitelství zametla pod koberec.

Paradoxem na tom je, že po celou dobu, kdy se podavatel trestního oznámení snaží o to, aby přiměl stát k zahájení skutečného vyšetřování této kauzy, je nucen poslouchat informace o kauze **„Čapí hnízdo“** a nestačí nad tím kroutit hlavou. V případě Čapího hnízda šlo o nějakých 50 milionů korun, které nakonec i Babiš vrátil. U projektu výstavby elektrárny **Adularya** ztratil český daňový poplatník **14 miliard korun**. Ty se již nikdy nevrátí. PČR ani Vrchní státní zastupitelství se tím nehodlají vážně zabývat, i když mají **celý případ dokonale popsán na stovkách stran trestního oznámení**. Toto zkrátka hlava normálního občana se zdravým rozumem nebere.

Vrátím se k tomu, co jsem naznačil na začátku. Podavatel trestního oznámení od samého počátku, kdy došlo k podezřelému vyvázání firmy Andritz ze své finanční zodpovědnosti za způsobené škody, se snažil k tomuto skandálnímu případu **přitáhnout pozornost jednak různých protikorupční nadací v ČR, a dále pak i politických stran, politiků, poslanců a senátorů, investigativních novinářů a také i mainstreamových sdělovacích prostředků.**

Pokud vezmu zmíněny entity postupně, tak jsem prvně oslovil z těch protikorupční nadací **Transparency International** - už v roce 2017. Pak další protikorupční nadací, kterou jsem oslovil, byl **Nadační fond proti korupci** miliardáře a kandidáta na prezidenta **Karla Janečka**. Ta první jmenovaná nadace mi alespoň odpověděla, i když mi odtud sdělili jen obecné „hraběcí rady“, které mi v mém boji s korupcí nijak nepomohly. S  druhou nadací došlo sice k setkání, ale po tomto setkání již jakékoliv další snahy po navázání komunikace zůstávaly z jejich strany nevyslyšeny.

Další protikorupční nadací, kterou jsem otestoval, byla Investigace, která se proslavila odhalením Babiše přes **Panora Papers**. Po prvním písemném kontaktu se mnou se také „vypařili“. Další investigativní entitou, se kterou jsem vstoupil do kontaktu, bylo **„Svědomí národa“** ani tam jsme k žádné spolupráci nedošli.

Obrátil jsem se také na nadaci **Kverulant**, tam mi alespoň čestně sdělili na začátku, že je tento případ na ně příliš veliký…

Dovolím si, vzhledem ke svým zkušenostem z protikorupčními nadacemi a podobnými organizacemi vyslovit jeden závěr: pokud se setkáte s korupcí, tak jít cestou tzv. protikorupčních nadací, je jen ztrátou času, nic pozitivního z nich neplyne.

Zkusil jsem prorazit s tímto skandálním případem i u stran **Pirátů a Přísahy**, když před volbami lákali voliče na protikorupční agendu, aby mi s touto korupční kauzou pomohli. Žádná z těchto zmíněných stran nijak významně nepomohla, i když zase nemohu říci, že by mě vyloženě ignorovali.

Poslanci a senátoři, které jsem oslovil v této věci, mi většinou ani neodpověděli na mé dopisy. Narazil jsem na dvě výjimky, které se mi snažili pomoci. Prvním z nich byl senátor **Libor Michálek**, který **případ v roce 2017 interpelovat vůči vládě**, a tím dalším byl poslanec parlamentu **Volný**, který taktéž věc k vládě v roce 2021 interpeloval. Bohužel s poslancem Volným se věc již nestihla dovést do konce.

Zajímavá věc je ta, že přestože pan poslanec Volný byl původně členem SPD, tak byl ochoten mi pomoci. Když jsem však již dávno předtím zkoušel několikrát oslovit samotné SPD jako stranu, tak jsem u nich nestál nikomu ani za to, aby mi alespoň odpověděli. Tak pan Volný za tuto stranu poněkud vylepšil její špatnou pověst.

Když se mi nepodařilo legální cestou donutit trestněprávní orgány k tomu, aby věc vyšetřovaly, zkusil jsem oslovit v začátku tohoto roku členy parlamentního **Výboru po bezpečnost**. Požádal jsem dvakrát o to, aby mi byl dán prostor v jejich výboru na to, abych jim mohl případ představit a přesvědčit je o tom, že byl případ odložen PČR naprosto neprávem. Nepřekvapí, že páni poslanci, kteří mají sloužit nám občanům, na tyto mé dva dopisy ani neodpověděli.

**Kam se „zašantročilo“ 14 miliard korun z našich daní tyto pány evidentně vůbec netíží a nezajímá.**

Zkusil jsem také po nástupu nové vlády v prosinci v roce 2021 oslovit **nového předsedu vlády Fialu**, přestože jsem mu napsal dva dopisy, žádná odpověď mi nepřišla. Stejně jsem pochodil u ministrů **Síkely a Stanjury** na opakované dopisy.

**Jen pro srovnání, napsal jsem již v roce 2019 tehdejšímu předsedovi vlády panu Babišovi o tomto případu.**

Pozval mě k sobě a probrali jsme tento případ v jeho přítomnosti s tehdejším  ministrem průmyslu panem Havlíčkem. Musím dodat, že jsem za té minulé vlády také komunikoval i s paní ministryní Schillerovou a panem ministrem Havlíčkem. V  porovnání staré a nové vlády je nutno přístup současné vlády a jejich ministrů kvalifikovat jako pohrdání českými občany. Doufám, že to současné vládní koalici tuto aroganci moci voliči při volbách spočítají.

**Samostatnou kapitolou, kterou jsem si nechal až nakonec, je přístup televizních redakcí k tomuto skandálnímu případu.**

Oslovil jsem následující české televizní stanice: **TV Nova, TV Prima, Prima CNN Prima News, TV Xaver, TV Barrandov, TV Drtinová Veselovský, TV Seznam** a samozřejmě, že jsem oslovil i **ČT**, tu celkem **4 x**. Kromě částečného úspěchu u **TV Barrandov**, jedinou televizí, která se mi ozvala a měla zájem se se mnou setkat, byla **televize Seznam** z investigativního pořadu pana **Josefa Klímy**. Nevím, co se následně stalo, ale k dohodnutému setkání s jedním z redaktorů z této televize nedošlo. Na schůzku nepřišel. Poté se již nikdy neozval.

**České televizi** jsem napsal celkem 4 dopisy, dva z nich byly pro pořad „**Reportéři ČT“**. Poslední, čtvrtý dopis, byla stížnost vedoucímu týmu “Reportéři ČT“panu **Wollnerovi**. Moje stížnost se týkala jeho dvou podřízených, kteří v sobě nenašli ani tolik slušnosti, aby mi odpověděli. Pan Wollner té slušnosti v sobě neměl o nic více a také mi neodpověděl.

Nakonec jsem si stěžoval na přístup ČT k této kauze Adularya na **„Radu pro rozhlasové a televizní vysílání“**. Připomněl jsem, že díky této skandální kauze přišli čeští občané o 14 miliard korun, a že k tomuto případu nezveřejnila Česká televize ani tu nejmenší informaci. Připomeňme si dnešní „informační orgie“ ČT v souvislosti s úmrtím královny Alžběty II., při vší úctě a obdivu ke Královně. Samozřejmě chápu, že zmínka o nějakých 14 „prokorupčených“ miliardách z našich daní je naprosto nepodstatná zpráva, na ČT nezbývá čas, vyjma podrobných informací o novodobém politickém procesu „Čapí hnízdo“…

Příklad nezveřejnění informace ČT: v únoru 2022 prodala **Česká exportní banka** svoji tzv. **zajištěnou pohledávku** vůči tureckému investorovi, tedy prodala záruku za splacení onoho dluhu, který měl turecký investor vůči ČEB, a to za **dvě miliardy korun**. Tímto také skončily veškeré nároky českého státu z tohoto projektu, na který český stát vynaložil **16 miliard korun**. Ani tuto krátkou informaci nehodlali v ČT zveřejnit. Některé investigativní časopisy o tomto aktu prodeje informovaly (**Hospodářské noviny a Ekonomický deník**). Žádná z českých televizí, na které jsem již dávno předtím základní informace o tomto projektu poslal, nehodlala říci k tomuto prodeji dluhu za elektrárnou **Adularya** ani slovo...

Podobnou zkušenost jsem nedávno zažil i s redakcí **Radiožurnálu**. Oslovil jsem s nabídkou, že by mohli odvysílat pořad o této elektrárně, a o tom, jak tento případ nakonec skončil. V roce 2017 se mi totiž podařilo prostřednictvím paní [**Jany Klímové**](https://hlidacipes.org/rozhlas-prijde-o-investigativni-oporu-jana-klimova-se-vraci-do-novin/) – tehdejší redaktorky v **Radiožurnálu** - , dostat do vysílání rozhovor o této elektrárně. Pořad byl odvysílán dne 29.11.2017  se začátkem v 7,50 hod. - <http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zaznamy/#/2017-11-29/7>. Tento pořad pod tímto linkem si už poslechnout nemůžete, byl převeden do archivu…

Nyní jsem nabízel redakci Radiožurnálu doplnění původního pořad z roku 2017 o informaci o neslavném konci tohoto projektu. Setkal jsem se s redaktorem Radiožurnálu, poseděli jsme, pohovořili jsme, vše se zdálo být na dobré cestě. Dopadlo to jako vždycky, někdo z jeho nadřízených ten pořad „zaříznul“.

Z pocitu bezmoci jsem přistoupil k takovému řešení, že jsem si namaloval transparent **„KORUPCE ZA 14 MILIARD KORUN KRYTÁ TOUTO VLÁDOU – ELEKTRÁRNA ADULARYA“**. Chodím jednou, dvakrát týdně demonstrovat před Úřad vlády, Ministerstvo financí, obcházím při této příležitosti i Parlament - tam se totiž stát nesmí! Nedovedu spočítat, kolikrát jsem při těchto svých protikorupčních „spanilých jízdách“ narazil na redaktory ČT, TV Nova, CNN Prima News a další, kteří se snažili vyloudit u Parlamentu z našich poslanců nějaké to „bla, bla, bla“. Opodál od natáčení stojím s transparentem sdělujícím, jak současná vláda kryje korupci na případu Adularya za 14 miliard korun, s případným doplněním o zvukový komentář šířeným megafonem. Myslíte, že mě jedinkrát nějaký ten redaktor z televizí oslovil, co to je za projekt Adularya a jak je to možné, že se na tom prodělalo 14 miliard korun? Ani jednou, vážení, záporná nula.

To jen, aby si čtenář uvědomil, jak ta (ne)závislá média, resp. kontrolovaná, novodobá propaganda, u nás pracuje. V ČT dobře vědí, že to, co oni neřeknou v hlavním vysílacím čase, to jako by nebylo a většina to tak i vnímá. Občan, který si ČT platí má poněkud jinou představu o veřejnoprávní službě ČT.

Je to jen náhoda? Samozřejmě že není. V pozadí je řízený proces blokování takových informace vůči českým divákům, aby náhodou nezačal tušit, jak to v tomto státě s všudypřítomnou korupcí skutečně je.

Mimo toho, že existuje blokace na vyšetřování tohoto případu ze strany českých trestněprávních orgánů, tak je k tomu je ještě nejspíše vydáno i moratorium na zveřejňování jakýchkoliv informací o tomto skandálním případu.

Miroslav Kelnar

14.9.2022