**6.GAIA.ORGANO AHOLKULARIAK ETA AGENTZIAK**

**6.1.ORGANO AHOLKULARIAK**

Europar Batasuneko Funtzionamenduari buruzko tratatuan 300-307.artikuluen artean. Europar Batasuneko Funtzionamenduari buruzko tratatuaren 300.artikuluan sarbidea; Ekonomia eta gizarte komiteak 301-304.artikuluen artean; 305-307.artikuluen artean eskualdeetako komiteei buruzko aipamenak.

Eskualdetako komitea Maastricht-eko tratatuarekin ekarri zuten, Alemaniako Länder-ak eskatuta, Alemanian aldaketa konstituzional baterako bi ganberen onespena behar denez, hauek eskatu zioten honako organo berri baten eratzea. Hura baino lehen akta bakunaren inguruan eta erregioetako politika garatzeko orduko 16.zuzendaritza orokorrera, zeina horretara dedikatzen baitzen, batzordeak sustatu zituen batzorde aholkularia eskualdetako politikoetan laguntzeko, hau zinago zen eskualdeen komitearen aitzindaria.

Maastricht-en eratzen den komiteari legozkion eskumenen irizpideak emateko, eskumen horien tratuaren beste artikuluen artean daude sakabanatuta. Bost izan ziren Maastricht-en eskualdetako komiterai bere irizpinak ezagutu zitzaizkion arloak. Inportanteenak fondoak (erregioetako fondoen inguruko emateko irizpidea), besteak izan ziren hezkuntza eta kultura, osasin publikoa, eta sare trasneuropearra, horrez gain erabakia hartu baino lehen komiteari eskatu behar zitazion bere iritzia, gero iritzi hori errelebantea edo ez ahal izango zen. Nolatan, ministru kontseilua ez zuen betetzen behar hori, 261.artikuluan ezarri zuten anulazio helegiterako komitearen legitimizazioa (jotzeko auzitegira prozedura hausteagatik, bere eskumenak aldarrikatzeko). Geroan, Lisboan, etorri zitzaizkion beste eskumen batzuk, garraio, enplegua, ingurumena eta garranztistuena, mugaz haraindiko lan-kidetza, izan ere, mugaz haraindiko eskumenaren baitan hainbat arlo uler daitezke, eta hau ematen dio komiteari beste esperruetan parte hartzeko aukera. Gero, bere ekimenez, komiteak ahal dezake bere irizpidea eman beste asuntoetaz.

**6.1.1.Osaketa**

353 kidez osatutako komitea izango da eta horrela mantendu dute kopuru berbera ekonomia eta gizarte komiterako aurreikusten dena (300.artikuluan aipatzen dena), nola aurretik eratu izan zutenean ekonomia eta gizarte komitea Erromako tratatuarekin batera eta Maastricht eratu zutenean kide kopuru berbera mantendu zuten; ez zuten kontuan hartu estatu kideetan erregioak daudela, estatu kide batzuetan erregio autonomo eta beste batzuetan erregio ez-autonomoak. Eskualdeetako komitearen kide gehienek ez dituzte erregioak ordezkatzen baizik eta, beste entitate territorialak ordezkatzen dituzte: probintziak, udaletxeak… eta gutxi dira erregioak ordezkatzen dituztenak eta are gutxiago erregio autonomoak ordezkatzen dituztenak (Euskadi, adibidez). Heterogeneitate handia, horregatik baldintzatzen da bere ibilbidea.

Batasunaren hizkeran beste batzuetan bezala hitzak beste esanahia hartzen dute.

**6.1.2. Ekonomia eta gizarte komitea**

Europar Batasuneko Funtzionamenduari buruzko tratatuaren 301, 302, 303 eta 304.artikuluetan bere garapena xedatzen da.

Hasieratik eratu zuten komite hori, Erromako tratatuarekin batera, forum batean elkartzeko batetik enpresa jabe eta elkarte enpresarialak eta sindikatuak, eta proportzio txikiagoan gizarteko beste talde/elkarte txiki batzuk , erabakien parte izan zedin eta erabakiak hartu baino lehen irizpideak jasotzeko. Hau hein handi baten enpresek eta enpresa handien elkarketek eta Lobby-ek askoz hobeto antolatu dute bere burua sindikatuak baino, eta korronte politiko nagusia sindikatuen kontra egin du. Beraz, sindikatuen posizioa komiteetan ahalik eta gehiago ahuldu da.

Beste komite aholkulari batzuk: Garraioetarako, Barne segurtasuna, afera ekonomiko eta monetarioetarako, PESC komite politiko berezi bat, JAI-rako agentzia…

**6.2.AGENTZIAK**

* Fraudearen kontrako agentzia bulegoarekin akronimoan OLAF izenekoa, hau eratu zuten 1999.urtean. Batasunaren finantziarizazioaren inguruko iruzurrak konbatitzeko (BEZA,  lur langintza…).
* Geroan etorri ziren beste batzuk: Eurojust edo Europol agentziak, justizia eta polizia arloetan.
* Europar fiskaltza gauzatzeko, oraindik ez sortua, 86.artikuluan aurreikusita.

Agentziak 90.hamarkadan sortzen hasi ziren, batetik Europar Batasunari eman zitzaizkiolako eskumen berriak eta bestetik europar politikak bere aplikazioetan uniformitate beharra behar zelako, horretan koordinatzeko eratu ziren hainbat agentzi europarrak. Agentzi hauek badute nortasun juridikoa eta autonomia, ez dago molde bakarra: batzuk emanak dira helburu regulatorioetara, beste batzuk ekimen  exekutiboetara eta beste batzuk informazio biltzeko, izaera ezberdinetakoak.

Agentzi exekutiboetarako badago erregelamendu bat. Badaude helburu legegileari bideratutako agentziak ingurumen agentziak edo eta lan, segurtasun eta osasunerako agentziak. Dagozan kopuru zehaztugabe agentzien artean bera da langile eta funtzionario gutxien dituen agentzia, agentzien kokapena estatu kideek maneiatzen dute, hau Bilboko kale nagusiko pisu batean zegoen. Beste agentzia dago gaixotasun prebentziorako, edo medikamentuen agentzia edo giza eskubideen agentzia, segurtasun alimentario, segurtasun aereorako agentziak…