**Informatīvais ziņojums**

**par Latvijas Republikas nostāju Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 26.septembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos**

**1. Konkurētspējas ministru padomes sanāksmes darba kārtība**

2013.gada 26.septembrī Briselē notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Konkurētspējas ministru padomes sanāksme (turpmāk – sanāksme). Paredzams, ka sanāksmes gaitā tiks izskatīti šādi Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) un Aizsardzības ministrijas (turpmāk - AM) kompetencē esoši jautājumi:

**1.1. Atbalsts MVU konkurētspējai Eiropā – ieguldījums 2013.gada 24. un 25. oktobra Eiropadomes sagatavošanā** *(EM kompetence – sagatavota pozīcija)*

*- politikas debates*

Sanāksmē paredzēts diskutēt par mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MVU) konkurētspējas stiprināšanu ES. MVU ir ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības pamats, ko apliecina statistika, ka šobrīd ES darbojas vairāk nekā 20 milj. MVU, kas ir 98% no kopējā uzņēmumu skaita. Tie sniedz 58% no pievienotās vērtības un nodarbina vairāk nekā 67% iedzīvotājus. Tomēr jāatzīmē MVU šobrīd vēl joprojām cīnās, lai atgūtu attīstības tempus pēc krīzes perioda, kurā zaudētas vairāk nekā 2 milj. darbavietas.

Lai veicinātu ministru diskusiju sanāksmē, Lietuvas prezidentūra (turpmāk - Prezidentūra) ir sagatavojusi diskusiju dokumentu, kurā kā efektīvu līdzekli MVU attīstībai atzīmē Eiropas Komisijas 2008.gadā ieviesto „Mazās uzņēmējdarbības aktu Eiropai” (turpmāk – Akts), kas iezīmē 10 vadlīnijas MVU politikas veidošanā un nosaka „domā par mazajiem vispirms” principa stiprināšanu visos uz MVU attiecināmos jautājumos. Tāpat būtiski ir Padomes secinājumos par „Vidēja termiņa pārskatu Akta īstenošanā” apstiprinātie prioritārie rīcības virzieni: pieeja finansējumam, pieeja tirgum, lietpratīgs regulējums un izcila uzņēmējdarbības vide.

***Latvijas pozīcija:***

 **Latvija augstu vērtē** Akta ietekmi uz MVU politikas veidošanas procesu un uzskata, ka tajā iekļautās vadlīnijas ir vērtējamas kā efektīvs rīks uzņēmējdarbības politikas veidošanai arī turpmāk, apstiprinot tajā noteiktās prioritārās jomas. Latvija ar augstu atbildības sajūtu ir centusies Aktā noteiktās vadlīnijas ievērot, izstrādājot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa politikas dokumentus, piemēram, ik gadu izstrādājot Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu, pieņemot Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2020.gadam un apstiprinot Nacionālais attīstības plānu 2020.gadam.

 **Latvija uzskata**, ka gan ES līmenī, gan dalībvalstu līmenī, ciešā sadarbībā ar MVU pārstāvošajām institūcijām, ir jāturpina uzlabot pamatnosacījumus MVU tālākai attīstībai vienotajā tirgū, gan turpinot samazināt šķēršļus to pārrobežu darbībā un uzlabojot MVU pieeju starptautiskajam tirgum, gan veicinot piekļuvi finansējumam, gan stimulējot inovāciju, gan arī samazinot administratīvo slogu un veidojot uzņēmējdarbībai atbilstošus, kvalitatīvus un modernus valsts pārvaldes pakalpojumus.

Prezidentūra, gatavojoties 2013.gada 24. un 25.oktobra Eiropadomei, ministru diskusijām sanāksmē ir sagatavojusi šādus **diskusiju jautājumus**:

1. ***Vai Mazās uzņēmējdarbības akts Eiropai tiktu labāk īstenots, ja tas tiktu pārraudzīts Eiropas Semestra ietvaros? Kā varētu uzlabot sadarbību starp MVU sūtņu tīklu un MVU saistīto jautājumu darba kārtību Konkurētspējas padomē?***

**Latvijas nostāja:**

 **Latvija piekrīt, ka Aktā noteikto uzdevumu īstenošana ir cieši saistīta ar to pastāvīgu pārraudzību un vērtēšanu *(monitoringu)*. Vienlaikus Latvija uzskata, ka vēl ir nepieciešams vērtēt ieguvumus no Eiropas semestra formāta izmantošanas MVU konkurētspējas veicināšanai. Latvija uzskata, ka dalībvalstīm ir jāsaglabā iespēja pašām izvēlēties rīcības virzienus MVU konkurētspējas kāpināšanai, ņemot vērā esošo situāciju dalībvalstīs un nodrošinātos atbalsta pasākumus, kā arī pastāvošos izaicinājumus konkrētajā valstī.**

 **Latvija uzskata, ka aktīvāka sadarbība ir jāuzņemas MVU sūtņu tīklam un Eiropas Komisijai, kā arī Konkurētspējas padomei, tādējādi ne tikai nodrošinot dialogu par pastāvošajiem ES mēroga izaicinājumiem starp privāto un publisko (dalībvalsts un ES līmeņa) sektoru, bet arī veidojot uz uzņēmēju praktiski identificētām problēmām balstītu risinājumu meklēšanu un uzsvaru formulēšanu tālākai rīcībai attiecīgajos Padomes secinājumos rekomendāciju formā.**

 **Latvija piekrīt, ka MVU sūtņu tīkla veiktie secinājumi var kalpot par pamatu konkurētspējīgāku MVU veidošanai un attīstīšanai un ir jānodrošina regulāra informācijas apmaiņa starp MVU sūtņu tīklu un Konkurētspējas padomi, tajā pašā laikā uzsverot, ka šāda regulāra koordinācija nedrīkst nonākt līdz procesa formalizācijai un iesaistītajām pusēm tā nedrīkst kļūt par apgrūtinošu atskaitīšanās slogu.**

1. ***Kādi konkrēti pasākumi, saskaņā ar pašreizējo regulējumu, varētu mazināt esošos un potenciālos nesamērīgos ierobežojumus pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem, to darījumos gan e-vidē, gan klātienē? Īstenojot šos pasākumus, vai ir nepieciešams prioritizēt pakalpojumu sektorus MVU pārrobežu darbības veicināšanai, jo īpaši e-vidē, un kuri sektori tie varētu būt (piemēram, biznesa pakalpojumi, tirdzniecība, tūrisms). Kādus pasākumus attiecībā uz minētajiem sektoriem būtu iespējams pabeigt līdz 2014.gada vidum?***

**Latvijas nostāja:**

 **Latvija piekrīt Prezidentūrai, ka nepieciešama aktīvāka ES un dalībvalstu sadarbība, lai novērstu šķēršļus MVU darbībai Eiropas vienotajā tirgū un ārpus to robežām.**

 **Latvija uzskata**, ka no ES un dalībvalstu pārvaldes puses ir jāveic visas nepieciešamās darbības, lai mazinātu pārrobežu e-pakalpojumu sniegšanas birokrātiskās prasības un procedūras. Tajā pašā laikā arī privātajā sektorā esošajiem tirgus spēlētājiem (gan uzņēmējiem, gan patērētājiem) ir jāuzņemas atbildība un jāturpina aktivitātes, kas veicinās pārrobežu e-pakalpojumu pielietošanu un attīstību.

 **Latvija norāda**, ka ir jāturpina darbs pie Pakalpojumu direktīvas ieviešanas. Latvija ir atvērta Eiropas līmeņa aktivitātēm, lai paplašinātu Pakalpojumu direktīvas piemērošanu. Vienlaikus ir jāveicina visa veida aktivitātes, kas paredz vienas pieturas aģentūras principa integrēšanu valstu pārvaldes darbībā un e-pakalpojumu ne tikai nodrošināšana, bet arī modernizēšana atbilstoši tirgus pieprasījumam.

 **Latvija uzskata**, ka obligāts priekšnosacījums vienotā digitālā tirgus izveidei ir uzticēšanās elektroniskajai videi. Šajā nolūkā būtisks elements ir uzticami elektroniskie pakalpojumi, kuros tiek ievērota privātās dzīves aizsardzība, garantēta tiesiskā noteiktība, garantēti droši darījumi, kas darbojas pāri robežām. Lai tuvākajā laikā izveidotu patiesi funkcionējošu digitālo vienoto tirgu, ir nepieciešams likvidēt pastāvošos juridiskos šķēršļus preču un pakalpojumu piedāvāšanai (piem., ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistīti jautājumi, jo īpaši autortiesības un to licencēšana pārrobežu kontekstā, šādiem darījumiem piemērojamais līgumtiesību režīms u.c.), veicinot tehnisko attīstību, pienācīgas IT infrastruktūras nodrošināšanu, kā arī vairojot patērētāju uzticību digitālajai videi (e-identitācija un e-autentifikācija, maksājumu drošība un ērtums, personas datu aizsardzība, preču piegāžu drošums) un veicinot šādu pārrobežu darījumu pieprasījumu.

1. ***Kā pielāgot pašreizējo ES regulējuma pieeju, lai veicinātu inovatīvu MVU izaugsmi? Vai ES var paļauties uz tradicionālo pieeju, izmantojot tiesību aktu vienkāršošanu un regulējuma sloga samazināšanu, vai arī ir nepieciešams apsvērt īpaši izstrādātas pieejas, kas ir vairāk pielāgotas inovatīviem MVU un jaundibinātiem uzņēmumiem? Kādi konkrēti pasākumi varētu būt vispiemērotākie šajā kontekstā?***

**Latvijas nostāja:**

 **Latvija piekrīt Prezidentūras viedoklim, ka ES līmenī ir pārskatāmi esošie tiesību akti un ir vērtējama atsevišķas ES regulējuma pieejas veidošana mikro un mazās uzņēmējdarbības regulēšanai.**

 **Latvijas prioritāte** ir nodrošināt izcilu uzņēmējdarbības vidi, kas ir priekšnosacījums uzņēmēju un īpaši inovatīvu uzņēmēju vēlmei gan uzsākt uzņēmējdarbību, gan tajā attīstīties un izaugt.

 **Latvija atzinīgi vērtē** līdz šim īstenotās aktivitātes uzņēmējdarbības regulējošo tiesību aktu vienkāršošanai, piemēram, MVU testa pielietošana. Vienlaikus Latvijas vērtējumā vēl joprojām pastāv nesamērīgas prasības tieši mazākajiem saimnieciskās darbības veicējiem, tādēļ **uzskatām**, ka tieši labās prakses apgūšana no dalībvalstīs realizētajiem pasākumiem var kalpot par labu pamatu turpmākai ideju attīstībai ne tikai atsevišķās dalībvalstīs, bet ES līmenī. **Uzskatām**, ka Eiropas Komisijai ir izšķiroša nozīme, daloties paraugpraksē un mudinot dalībvalstis mācīties no citu pieredzes.

**1.2. Rūpniecības politika**

***a) Pamatnosacījumi konkurētspējīgai rūpniecībai Eiropā*** *(EM kompetence – sagatavota pozīcija)*

*–Komisijas sniegta informācija*

*–viedokļu apmaiņa*

 Sanāksmē plānotas ministru diskusijas par ES rūpniecību, tostarp lai sniegtu ieguldījumu 2014.gada februāra Eiropadomei, kurā viens no galvenajiem akcentiem būs ES rūpniecība. Prezidentūra sagatavotajā diskusiju dokumentā norāda, ka Eiropā apstrādes rūpniecības īpatsvars IKP ir samazinājies (šobrīd 15,3%) un tas joprojām ir tālu no plānotā mērķa panākt, ka ES apstrādes rūpniecība veido 20% no ES IKP.

 ES stratēģiskais rūpniecības politikas ietvars tika definēts EK sagatavotājā „Eiropa 2020” stratēģijas vadošajā iniciatīvā par integrētu rūpniecības politiku[[1]](#footnote-1) (2010.gads), bet 2012.gada nogalē publicētajā atjaunotajā priekšlikumā ES rūpniecībai[[2]](#footnote-2) EK izvirzīja četrus galvenos ES rūpniecības pīlārus – inovācija, labāki tirgus nosacījumi, piekļuve kapitālam un prasmes.

 Kopējā situācija šobrīd ir uzlabojusies uzņēmējdarbības vides jomā, eksporta rādītājos un ilgtspējā, bet dalībvalstu sniegums joprojām atšķiras inovācijas rādītājos un attiecībā uz piekļuvi finansējumam. Arī augstās enerģijas cenas un nepietiekamā konkurence atsevišķās nozarēs ir aktuāli jautājumi ES rūpniecības konkurētspējai.

 Prezidentūra uzsver, ka pašreizējām enerģētikas tirgu attīstības tendencēm ir būtiska ietekme uz ES rūpniecības konkurētspēju, kā piemēru minot, ka enerģijas cenas Eiropas rūpniecībai laikā no 2003.-2011.gadam ir pieaugušas par 28%, kas ir ļoti ievērojams kāpums, salīdzinot ar citām rūpnieciski attīstītajām valstīm. Joprojām pastāv arī ievērojamas degvielas un gāzes cenu atšķirības starp ES dalībvalstīm un galvenajiem tirdzniecības partneriem, kas rada pievilcīgākus nosacījumus rūpniecisko investīciju veikšanai šajās partnervalstīs nevis ES.

 Lai veicinātu ministru diskusijas sanāksmē, prezidentūra ir sagatavojusi šādus **diskusiju jautājumus**:

1. ***Kādām jābūt prioritārajām Konkurētspējas padomes rekomendācijām, domājot par 2014.gada februāra Eiropadomi?***

**Latvijas nostāja:**

 **Latvija uzskata, ka Padome ir institūcija, kurai jāuzņemas vadošā loma ES rūpniecības politikas veidošanā, atbildot un lemjot par rūpniecības politikas horizontālajiem jautājumiem. Padomes lēmumiem ir jāatspoguļojas arī Eiropadomes secinājumos, izvirzot politiskās rekomendācijas turpmākajai rīcībai ES rūpniecības konkurētspējas uzturēšanai un palielināšanai.**

 **Latvija izvirza šādas nozīmīgākās rekomendācijas:**

* **ES rūpniecības politikas saskaņotības un atbilstības nodrošināšana ar citām (esošām vai jaunām) ES nozaru politikām vai likumdošanas iniciatīvām.** ES rūpniecības politikas veiksmīgai īstenošanai ir nepieciešama integrēta politiska pieeja, vērtējot visus aspektus, kas ietekmē ES rūpniecības uzņēmumu konkurētspēju, piemēram, saskaņotību un atbilstību mērķiem ES vides un klimata, enerģētikas, izglītības un prasmju, nodarbinātības, P&A un inovācijas, konkurences, ārējās tirdzniecības, transporta u.c. politiku jomās, kas var radīt nozīmīgu ietekmi uz ES rūpniecības konkurētspēju.
* **Vienotā tirgus tālāka integrācija, tostarp atlikušo šķēršļu novēršana patiesa ES enerģijas tirgus izveidei un atvēršanai.** Šajā nolūkā svarīgs straujāks progress ES Trešās enerģētikas paketes ieviešanā un integrācija ES iekšējos enerģijas tīklos.
* **ES ārējās tirdzniecības dimensija, lai sekmētu ES uzņēmumu starptautisko konkurētspēju un darbību ārējos tirgos.** Šajā jautājumā kā būtisku var minēt nepieciešamību sekmēt vispārēju tirdzniecības un investīciju ierobežojumu samazināšanu ES ekonomikai stratēģiski nozīmīgās trešajās valstīs gan daudzpusējo, gan arī preferenciālo tirdzniecības līgumu sarunu ietvaros, kā piemēram ar ASV, Japānu, Kanādu un Indiju. Cita starpā jākoncentrējas uz tirdzniecības nosacījumu atvieglošanu dinamiski augošos tirgos, kā Brazīlija, Argentīna, Ķīna, Indija un Krievija, ASEAN valstu tirgos, jātiecas uzlabot ES eksportētāju piekļuve trešo valstu publisko iepirkumu tirgiem un izejvielām.

 Tāpat **norādām**, ka nemainīgas Latvijas prioritātes rūpniecības konkurētspējas stiprināšanai ir uzņēmumu (īpaši MVU) piekļuves finansējumam uzlabošana, atbalsts inovācijai, tālāka uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kā arī savlaicīga nākotnes (vidus un ilgtermiņa) darba tirgus vajadzību apzināšana un reaģēšana uz tām.

1. ***Kā nepieciešamību palielināt Eiropas rūpniecības konkurētspēju varētu labāk atspoguļot Eiropas semestrī, t.sk. valstu specifiskajās rekomendācijās un to ieviešanā dalībvalstīs?***

**Latvijas nostāja:**

 **Latvija uzskata, ka ir nepieciešams plašāks vērtējums vai Eiropas semestris ir piemērots formāts, lai uzraudzītu ES rūpniecības konkurētspēju, tostarp noteiktu specifiskās rekomendācijas dalībvalstīm rūpniecības konkurētspējas palielināšanai.**

 **Uzskatām, ka Eiropas semestrī varētu tikt iekļauti atsevišķi elementi saistībā ar ES rūpniecības konkurētspējas palielināšanu, tomēr dalībvalstīm jāsaglabā iespēja pašām izvēlēties piemērotākos rīcības virzienus un risinājums rūpniecības konkurētspējas kāpināšanai, atbilstoši esošajai situācijai un vajadzībām. Vienlaikus piekrītam, ka jāpastiprina dalībvalstu centieni kopīgi izvirzīto ES rūpniecības mērķu sasniegšanā.**

 **Latvija norāda, ka nozīmīga ir EK katru gadu veiktā dalībvalstu rūpniecības konkurētspējas un to ietekmējošo politiku uzraudzība un ikgadējo ziņojumu sagatavošana, kas, cita starpā, ietver arī rekomendācijas dalībvalstu snieguma uzlabošanai konkrētās jomās.**

1. ***Kādi ir jūsu ieteikumi, lai pārliecinātos, ka rūpniecības konkurētspēja kā komponente tiek ņemta vērā ES politikās (piemēram, mērķi, politikas iespējas u.c.) un mūsu nākotnes starptautiskajās sarunās par šiem jautājumiem?***

**Latvijas nostāja:**

 **Latvija uzskata, ka svarīga ciešāka Konkurētspējas padomes sadarbība ar citām Padomes formācijām, kā arī nepieciešams stiprināt Augsta līmeņa Konkurētspējas un izaugsmes darba grupas lomu Konkurētspējas padomes sagatavošanā, lai pārliecinātos, ka rūpniecības konkurētspēja kā komponente tiek ņemta vērā citās ES politikās un starptautiskajās sarunās.**

***b) Komisijas paziņojums: "Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku aizsardzības un drošības nozari"*** *(AM kompetence – sagatavota pozīcija)*

*–Komisijas sniegta informācija*

*–viedokļu apmaiņa*

2013.gada 24.jūlijā EK publicēja paziņojumu *"Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku aizsardzības un drošības nozari"* (turpmāk – ziņojums) ar mērķi stiprināt fragmentāro Eiropas aizsardzības tirgu, ņemot vērā jaunākos drošības izaicinājumus un valstu aizsardzības budžetu samazinājumus pēc ekonomiskās krīzes.

 Ziņojumā ietvertais EK rīcības plāns paredz dažādus rīcības virzienus aizsardzības industrijas konkurētspējas veicināšanai. EK veiks dalībvalstu aizsardzības tirgus monitoringu, noteiks limitus starpvaldību darījumiem un starptautiskajiem līgumiem, vērsīsies pret kompensācijas darījumiem *(offset)* un rūpēsies par piegāžu drošību ES ietvaros. Vienlaicīgi EK veicinās konkurētspēju ES aizsardzības industrijā, proti, izstrādās kopējus standartus produktiem ar militāru un/vai civilu pielietojumu, izvērtēs iespēju veidot Eiropas sertifikācijas sistēmu, veicinās MVU konkurētspēju globālajos tirgos un atbalstīs duāla jeb militāra un civila pielietojuma produktu izstrādi. EK sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādās enerģētikas koncepciju bruņotajiem spēkiem, samazinot enerģētikas patēriņu (īpaši militārajai infrastruktūrai), veicinot atjaunojamās enerģētikas izmantošanu. EK stiprinās ES rūpniecības pozīcijas starptautiskajā dimensijā un veicinās dalībvalstu bruņojuma eksportu uz trešajām valstīm.

**Latvijas pozīcija:**

 **Latvija kopumā atbalsta** paziņojumā minētās EK pozīcijas un rīcības plānu, lai stiprinātu fragmentāro ES aizsardzības tirgu, ņemot vērā jaunākos drošības izaicinājumus un valstu aizsardzības budžetu samazinājumus pēc ekonomiskās krīzes. Tomēr atsevišķās jomās ir nepieciešams pozicionēt un pastiprināt mazo un Austrum/Centrāleiropas valstu intereses, kuru militārās industrijas nav tik lielas un konkurētspējīgas, kā „vecajām” ES valstīm (piemēram, Vācijai, Zviedrijai vai Lielbritānijai).

 Lai veicinātu ministru diskusiju par aizsardzības rūpniecības jautājumiem, kā arī, gatavojoties 2013.gada 19.-20.decembra Eiropadomes sanāksmei, Prezidentūra ir sagatavojusi šādus **diskusiju jautājumus**:

1. ***Rīcības plāns izvirza plašu klāstu piedāvāto rīcības virzienu. Kuri rīcības virzieni būtu vissvarīgākie, lai stiprinātu Eiropas aizsardzības sektora konkurētspēju?***

**Latvijas nostāja:**

Ņemot vērā, ka aizsardzības rūpniecība ir ne tikai drošības, bet arī ekonomikas sektora sastāvdaļa, **Latvija uzskata**, ka atbalstam MVU spējai sadarboties pētniecībā un tehnoloģijās būs izšķirošā loma spējā radīt konkurētspējīgus produktus. Tādēļ resursu apvienošanas un atbildības dalīšanas iniciatīvas *(pooling and sharing)* principu nepieciešams īstenot arī rūpniecības ietvaros – tas izlīdzinātu spēju un labklājības līmeni visā ES.

1. ***Kādas darbības varētu veikt Komisija un dalībvalstis, lai vislabāk veicinātu aizsardzības rūpniecības sadarbību starp dalībvalstīm?***

**Latvijas nostāja:**

 **Latvija uzskata**, ka sadarbību industrijas jomā veicinās atbalsta mehānismi starp dalībvalstīm zinātnes un pētniecības jomā, vienotu standartu izstrāde, kā arī kompensācijas darījumu pastāvēšana, kas ļautu attīstīt rūpniecību “jaunajās” Eiropas dalībvalstīs un veicinātu sadarbību ar citām Eiropas valstu industrijām nākotnē.

**1.3. Citi jautājumi**

1. **Rīcības plāns tērauda rūpniecībai** *(EM kompetence)*

*-Komisijas sniegta informācija*

 Sanāksmē EK sniegs informāciju par aktualitātēm tērauda rūpniecībā.

Pasaulē ir vērojams tērauda industrijas pieprasījuma kritums. 2013.gada 11.jūnijā publicētajā paziņojumā „Rīcības plāns konkurētspējīgai un ilgtspējīgai tērauda rūpniecībai Eiropā” EK piedāvā galvenos rīcības virzienus nozares aktuālo problēmu novēršanai un nozares konkurētspējas saglabāšanai un veicināšanai nākotnē. Rīcības plānā EK ierosina atbalstīt pieprasījumu pēc ES ražota tērauda gan Eiropas valstīs, gan ārvalstīs. Plānotās rīcības ietver arī pasākumus, lai nodrošinātu ES tērauda ražotāju piekļuvi trešo valstu tirgiem godīgas tirdzniecības prakses rezultātā. Vienlaikus EK ir apņēmusies samazināt nozares izmaksas, tostarp ES regulējuma radītās izmaksas. Inovācija, energoefektivitāte un ilgtspējīgi ražošanas procesi ir identificēti kā svarīgi elementi attiecībā uz nākamās paaudzes tērauda ražojumiem, kas nepieciešami citās nozīmīgās Eiropas rūpniecības nozarēs. Rīcības plānā paredzēti arī pasākumi nodarbinātības, prasmju un pārstrukturizācijas atbalstam nozarē. Latvijas nacionālā pozīcija par EK paziņojumu ir izstrādes procesā.

1. **Vispārējā grupu atbrīvojuma regula** *(FM kompetence)*

*-Čehijas delegācijas sniegta informācija*

 Jautājumu sanāksmes dienaskārtībā aicinājusi iekļaut Čehijas delegācija, lai tādējādi aktualizētu valsts atbalsta modernizācijas jautājumu, tai skaitā, par Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas pārskatīšanu, politiskā līmenī. Šobrīd kategorijas, kas atbrīvotas no Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3.punktā noteiktā paziņojuma, ir atbalsts MVU, pētniecībai un attīstībai, vides aizsardzībai, nodarbinātībai un mācībām, kā arī atbalsts, kas atbilst kartei, ko EK apstiprinājusi katrai dalībvalstij reģionālā atbalsta piešķiršanai. EK izstrādātais dokumenta projekts „Komisijas Regula (ES) Nr. …/.. (XXX), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.punktu” (turpmāk – Regulas projekts), paredz vispārējo atbrīvojuma regulas papildināšanu ar šādām kategorijām: dabas katastrofu izraisīto zaudējumu atlīdzināšana, transporta pakalpojumu sniegšana attālāko reģionu iedzīvotājiem, ja atbalstam ir sociāls raksturs, konkrēta platjoslas infrastruktūra, inovācija, kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, sports un daudzfunkcionāla infrastruktūra. Regulas projekts ticis izskatīts 2013.gada 5.septembra Eiropas Komisijas organizētajā Konsultatīvās darba grupas sanāksmē.

 Galvenie **Latvijas iebildumi**:

* **Latvija uzskata**, ka transporta pakalpojumu sniegšanas attālāko reģionu iedzīvotājiem atbalsta kategoriju ir nepieciešams pārskatīt. Esošā redakcija, kas paredz 50% kompensāciju pasažieru pārvadāšanai maršrutos, kas savieno attālo reģiona lidostu vai ostu, ar jebkuru citu lidostu vai ostu Eiropas Ekonomiskajā zonā, aviācijas jomā praksē nozīmē ekonomiskas priekšrocības attālāko reģionu nacionālām aviosabiedrībām. Netiešs atbalsts tādējādi tiek sniegts arī attālāko reģionu iedzīvotājiem.
* Regulas projekts skaidri nedefinē, kuri pasākumi kultūras un sporta jomā tiktu kvalificēti kā valsts atbalsta pasākumi, kuriem būtu jāpiemēro šīs regulas normas. Attiecīgi, **Latvija norāda** uz nepieciešamību precizēt regulas projekta redakcijas. Papildus **Latvija norādīja**, ka ļoti gaida dokumentu „Valsts atbalsta jēdziens” *(Notion of state aid)*, kas sniegtu papildus skaidrību šajā jautājumā.
1. **Tabakas direktīva** *(VM kompetence)*

*-Polijas delegācijas sniegta informācija*

 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (turpmāk - Tabakas direktīva) tika pieņemta 2001.gada 5.jūnijā. Ņemot vērā tirgus un zinātnes attīstību un starptautiskās norises, ir kļuvis nepieciešams atjaunināt un papildināt Tabakas direktīvu. Pārskatīšana ir skaidri paredzēta pašreizējās Tabakas direktīvas 11. pantā. 2012.gada 19.decembrī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu grozījumiem Tabakas direktīvā. Priekšlikums paredz būtiski grozīt pašreiz spēkā esošo direktīvu vairākos aspektos, tostarp, marķējums un iepakojums, sastāvdaļas, bezdūmu tabaka, Direktīvas darbības jomas paplašināšana, pārrobežu tālpārdošana un nelegāla tirdzniecība. Šā gada 20.–21.jūnijā Luksemburgā Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes (EPSCO) sanāksmē tika panākta vienošanās par Priekšlikumu. Šā gada 8.oktobrī paredzēts balsojums Eiropas Parlamentā. Jautājumu sanāksmes dienaskārtībā aicinājusi iekļaut un uzrunāt Polijas delegācija.

**1.4. Pusdienu diskusiju tēma - enerģijas un klimata politiku ietekme uz konkurētspēju**

 Sanāksmes pusdienu laikā plānotas atsevišķu ES institūciju prezentācijas par esošo ES enerģijas un klimata ietvaru un rekomendācijām, kam sekos ministru un komisāru diskusija. Diskusijas strukturēšanai Prezidentūra ir sagatavojusi šādus **jautājumus**:

1. ***Vai Eiropai vajadzētu nodrošināt, ka izmaksu konkurētspēja, enerģijas piegādes drošība un klimata pārmaiņu jautājumi ir vienlīdz svarīgi?***

**Latvijas nostāja:**

 **Latvija piekrīt**, ka viens no ES rūpniecības konkurētspēju ietekmējošiem faktoriem ir enerģijas cenas, kā arī uzņemtās saistības ES klimata politikā. Tādēļ jācenšas panākt, ka enerģijas cenas un klimata politika nesamazina ES ražojošo uzņēmumu, īpaši energoietilpīgajās nozarēs strādājošo, konkurētspējas priekšrocības. Nepārdomātu vides nosacījumu piemērošana un augstās enerģijas izmaksas samazina ne tikai ES uzņēmumu konkurētspēju, salīdzinot ar tiešajiem konkurentiem ārpus ES vai, bet arī ietekmē ārvalstu investoru lēmumu pieņemšanu par investīciju veikšanu ES. ***Kādi varētu būt rūpniecības sektora konkurētspēju veicinošie instrumenti saskaņā ar enerģijas un klimata politikām?***

**Latvijas nostāja:**

 **Latvija uzskata**, ka ES rūpniecības konkurētspēja būs atkarīga no prasmes izaicinājumus klimata un enerģijas jomā pavērst par konkurētspējas priekšrocībām. Šim nolūkam vairāk būtu jādomā, kā atbalstīt ES rūpniecību, lai tā spētu pielāgoties vides prasībām, kā arī tendencēm, kas liecina, ka enerģijas cenas arī nākotnē turpinās pieaugt. Savukārt, lai risinātu resursu ietilpīgo nozaru jautājumu, nepieciešams uzlabot ne tikai pieeju trešo valstu izejvielām, bet arī sekmēt pašas ES resursu plašāku un efektīvāku izmantošanu. Būtiski īstenot pasākumus, kas ne tikai popularizē, bet arī veicina produktu pilna dzīves cikla ievērošanu, uzsverot resursu otrreizējās pārstrādes un izmantošanas nozīmīgumu.

 **Latvija norāda**, ka klimata politikas ietvaros ir jāturpina darbs pie enerģijas resursu piegāžu diversifikācijas, kas ir svarīgs instruments rūpniecības sektora konkurētspējas stiprināšanai. Rezultātā rūpniecības sektoram tiek sniegta iespēja izvēlēties tirgū lētākos resursus, šādi samazinot ražošanas izmaksas.

**2.  Latvijas delegācija**

Delegācijas vadītājs: **Juris Štālmeistars**, Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietnieks, vēstnieks.

Delegācijas dalībnieki: **Zaiga Liepiņa**, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece;

**Inese Balode**, Ekonomikas ministrijas Ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktore;

**Aivars Neimanis**, Ekonomikas ministrijas nozares padomnieks Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā;

**Anna Upena**,Ekonomikas ministrijas nozares padomniece Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā;

**Rinalds Celmiņš**, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta ārštata eksperts;

**Valdis Aleksandrs Būcēns**, Aizsardzības ministrijas pārstāvis starptautiskajā organizācijā (sadarbība ar Eiropas aizsardzības aģentūru).

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

Vīzē: Valsts sekretārs

 J. Pūce

23.09.2013. 13:15

3070

K.Stabiņš

Ekonomikas ministrijas

Ārējo ekonomisko attiecību departaments

67013046, Kaspars.Stabins@em.gov.lv

1. COM(2010)614 „Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetam: prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai” [↑](#footnote-ref-1)
2. COM(2012) 582 „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai: Atjaunināts paziņojums par rūpniecības politiku” [↑](#footnote-ref-2)