**Informatīvais ziņojums**

**“Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2018. gada 22. maijā”**

2018. gada 22. maijā Briselē (Beļģijā) notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksme. Ministru sanāksmes laikā tiks runāts par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (turpmāk – PTO) aktualitātēm, plānots apstiprināt Padomes secinājumus par ES tirdzniecības nolīgumu slēgšanu. Lūkojoties jaunu ES tirdzniecības nolīgumu virzienā, plānots apstiprināt sarunu norādes (mandātus) Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) tirdzniecības sarunām ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Paredzēta arī viedokļu apmaiņa par ES-Japānas Ekonomisko Partnerattiecību nolīgumu (turpmāk – EPN), ES-Singapūras Brīvās tirdzniecības nolīgumu (turpmāk – BTN) un ES-Singapūras Investīciju aizsardzības nolīgumu (turpmāk – IAN). EK informēs par situāciju aktuālajās ES tirdzniecības sarunās, t.sk., ar *Mercosur* bloka valstīm un Meksiku. Sanāksmes darba pusdienu formātā plānots diskutēt par aktualitātēm saistībā ar Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk – ASV) īstenotajiem tirdzniecības politikas pasākumiem.

**PTO aktualitātes**

Paredzēta diskusija par PTO turpmāko darbu un prioritāriem jautājumiem pēc 11. ministru konferences (turpmāk – MC11). MC11 tika pieņemts lēmums turpināt un 2019. gadā pabeigt sarunas par zivsaimniecības subsīdijām, kas neveicina ilgtspējīgu zvejas resursu pārvaldību. Šobrīd darba programma paredz ikmēneša tematiskās sesijas, kā arī rudenī varētu atsākties sarunas par teksta priekšlikumu. Lauksaimniecības jautājumosuzsāktas konsultācijas ar PTO dalībvalstīm, ar mērķi atjaunot sarunas visos trīs pīlāros: tirgus pieeja, iekšējais atbalsts un eksporta konkurence. Līdz vasarai plānota viena Lauksaimniecības komitejas speciālās sesijas sanāksme. Tirdzniecībā un attīstībā arī turpmāk galvenais izaicinājums ir attīstības un attīstīto valstu vienota izpratne par īpašas un diferenciētas attieksmes principiem – uz nepieciešamību balstītiem pamatotiem izņēmumiem iepretim vispārīgiem izņēmumiem.

Ieinteresētās dalībvalstis uzsākušas darbu MC11 kopīgo paziņojumu iniciatīvās par e‑komercijas tirdzniecības aspektiem; darba programmu mikro, maziem un vidējiem komersantiem; iekšzemes regulējumu pakalpojumos, kā arī ieguldījumu veicināšanu attīstībai. *E-komercijā* ir saņemti vairāki PTO dalībvalstu priekšlikumi par iespējamo sarunu tvērumu. Arī ES drīzumā iesniegs savu redzējumu un priekšlikumus diskusijām. Līdz vasarai plānotas vēl trīs sanāksmes un tuvākā notiks 24.–25. maijā. *Ieguldījumu veicināšanā* attīstībai uzsāktas pirmās diskusijas par saturu, t.sk. par caurspīdīgumu un pārskatāmību ieguldījumu pasākumos. Kopīgi ar PTO Sekretariātu tiks izvērtēts, kādos ieguldījumu veicināšanas aspektos PTO iesaiste būtu visefektīvākā. Darba programma paredz piecas sanāksmes līdz gada beigām, nākamā sanāksme notiks 23. jūlijā. *Iekšzemes regulējumu pakalpojumos* atsāktas diskusijas par disciplīnu saturu, balstoties uz MC11 virzīto priekšlikumu par licencēšanas prasībām un procedūrām, kvalifikācijas prasībām, kā arī procedūrām un tehniskajiem standartiem, kas ietekmē pakalpojumu tirdzniecību. *Mikro, mazo un vidējo komersantu* (turpmāk – MSMEs) iesaistei starptautiskajā tirdzniecībā ir notikusi atvērta tematiskā sesija par informācijas pieejamības uzlabošanu MSMEs. Šī gada darba programma ietver jautājumus arī par piekļuvi finansējumam, tirdzniecības izmaksu samazināšanu, tehnisko palīdzību, piekļuvi globāliem tirgiem. Diskusijas turpināsies par tādiem jautājumiem, kā valsts iepirkums, iesaiste globālās vērtību ķēdēs, nosacījumi tirdzniecības nolīgumos, digitālā tirdzniecība, lai 2019. gada beigās publicētu pētījumu par iekļaujošu tirdzniecības politiku.

ES, ASV un Japānas sadarbības par vienlīdzīgiem tirdzniecības nosacījumiemdarbs fokusēts uz subsīdiju un caurskatāmības jautājumu risināšanu PTO ietvaros, īpaši attiecībā uz ražošanas jaudu pārpalikumu veidošanos. Atsāktas diskusijas par PTO regulārā darba pilnveidošanu balstoties uz ASV priekšlikumu par PTO līgumos iekļauto notifikāciju prasību labāku ieviešanu, caurskatāmību, efektīvāku komiteju darba izmantošanu u.c. PTO strīdu noregulēšanas sistēmā nepietiekams tiesnešu skaits jau tuvākā gada laikā var apturēt Apelācijas pārskatu izskatīšanu, tādējādi apdraudot PTO Vienošanās par strīdu noregulēšanu darbību. ASV turpina sasaistīt viņuprāt nepieciešamos uzlabojumus PTO Apelācijas institūcijas darbā ar atlases procedūras uzsākšanu institūcijas vakantajiem posteņiem. Citas PTO dalībvalstis būtu gatavas iesaistīties diskusijā par Apelācijas institūcijas darba pilnveidošanu, taču kategoriski noraida atlases bloķēšanu.

Latvija uzskata, ka ir svarīgi turpināt izrādīt aktivitāti un ES ieņemt vadošo lomu PTO, t.sk. aktīvi jāiesaistās ikdienas darbā. PTO jāspēj risināt uzņēmējiem svarīgi un mūsdienu ekonomiskai situācijai aktuāli jautājumi. Nepieciešams turpināt darbu pie aktuālajām PTO tirdzniecības sarunām zivsaimniecības subsīdijās un lauksaimniecībā. Ieinteresēto PTO dalībvalstu sarunām ir arī jānodrošina atbalsts daudzpusējai tirdzniecības sistēmai. Šādu sarunu rezultātam jābūt daudzpusējam – vienošanās jāievēro vislielākās labvēlības režīms, vienlīdzīgi attiecinot tos uz visām PTO dalībvalstīm. Latvija atbalsta diskusiju formāta atvērtību un plašu PTO dalībvalstu iesaisti. Latvija atbalsta darba turpināšanu e-komercijā, MSMEs jautājumos, pakalpojumu iekšzemes regulējumā un ieguldījumu veicināšanā. Latvijas interesēs ir veicināt dialogu par mazo un vidējo komersantu iesaisti starptautiskajā tirdzniecībā. E‑komercijas jautājumos būtiska aktīva ES iesaiste, lai diskusijā ienestu ES un Latvijai būtiskus jautājumus (piem., cīņa ar surogātpastu, patērētāju aizsardzība Internetā, elektronisko līgumu un elektronisko parakstu atzīšana). Būtu nepieciešama padziļināta EK analīze par citu PTO dalībvalstu priekšlikumiem un turpmākajām ES prioritātēm. Latvija uzskata, ka savlaicīga un pilnīga PTO līgumos ietverto dalībvalstu pienākumu izpilde ir īpaši svarīga organizācijas sekmīgai funkcionēšanai, un atbalsta iniciatīvas, kas pilnveido PTO regulāro darbu. Attiecībā uz situāciju PTO Apelācijas institūcijā, Latvija piekrīt nepieciešamībai diskutēt par Vienošanās par strīdu noregulēšanu procedurāliem jautājumiem, taču diskusija nedrīkst būt sasaistīta ar Apelācijas institūcijas tiesnešu vakanču aizpildi.

Latvijas prioritātes ES kopējās tirdzniecības politikas jautājumos formulētas Ministru kabineta 2015. gada 17. novembrī apstiprinātajā nacionālajā pozīcijā “Par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomiskajai un Sociālajai komitejai un Reģionu komitejai “Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku””. Spēkā ir arī 2017. gada 3. maija nacionālā pozīcija “Par gatavošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11. Ministru konferencei”, kā arī 2017. gada 12. decembra nacionālā pozīcija “Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11. Ministru konferenci un turpmākajām daudzpusējām tirdzniecības sarunām”.

**Padomes secinājumi par tirdzniecības līgumu slēgšanu**

Ministru sanāksmes ietvaros plānots apstiprināt Padomes secinājumus *Par ES tirdzniecības sarunu vešanu un tirdzniecības līgumu noslēgšanu.* Tajos apskatītie jautājumi cieši saistīti ar Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) 2017. gada 16. maijā pieņemto lēmumu ES-Singapūras BTN lietā un tai sekojošo diskusiju par turpmāko pieeju ES brīvās tirdzniecības nolīgumu un investīciju aizsardzības līgumu slēgšanā. Minētajā lietā EST secināja, ka BTN ar Singapūru tā toreizējā formā ES nevar noslēgt viena pati, jo: 1) ES–Singapūras BTN ir dalītās kompetences līgums, neraugoties uz to, ka vairākums noteikumu, t.sk. ilgtspējīga attīstība, transporta pakalpojumi, vides aizsardzība, darba tiesības, sociālie jautājumi, investīciju aizsardzība (standarta noteikumi attiecībā uz *national treatment, most favoured nation treatment – MFN, fair and equitable treatment – FET*) ietilpstekskluzīvā ES kompetencē, jo ir tieši saistītie ar tirdzniecību (kopējo tirdzniecības politiku); 2) netiešās investīcijas (portfeļinvestīcijas), ISDS (*investor-to-state dispute settlement*)[[1]](#footnote-1), transparence u.c. noteikumi attiecībā uz ISDS, t.i., atsauce uz UNCITRAL, ietilpst dalītajā kompetencē.

Ņemot vērā minēto EST spriedumu, kā arī nolūkā padarīt ES tirdzniecības politikas pasākumu realizāciju ātrāku un efektīvāku, EK ir nodefinējusi turpmāko pieeju ES BTN sarunām un līgumu slēgšanai. Saskaņā ar to turpmāk tiktu slēgti: 1) atsevišķi *ES tirdzniecības līgumi* (tirdzniecības un investīciju liberalizācija (ES-Korejas BTN piemērs), aptverot tikai “ekskluzīvās kompetences” jautājumus; 2) atsevišķi *dalītās kompetences divpusējie investīciju līgumi* (ārvalstu netiešās investīcijas (portfeļinvestīcijas), investīciju aizsardzība un strīdu izšķiršanas mehānisms). Ņemot vērā minēto, investīciju aizsardzības līgumiem joprojām būtu nepieciešama ratificēšana dalībvalstu nacionālo parlamentu līmenī. Atbilstoši šai pieejai 2018. gada 18. aprīlī EK publiskoja ES-Japānas EPN projektu, kā arī ES-Singapūras BTN projektu, kuros aptverti tikai ES ekskluzīvās kompetences jautājumi. Paralēli, 2018. gada 18.aprīlī Komisija publiskoja arī ES-Singapūras IAN projektu, kas ietver arī dalībvalstu kompetences jautājumus un, attiecīgi, būs jāratificē nacionālā līmenī. Gaidāmo tirdzniecības sarunu ar Austrāliju un Jaunzēlandi kontekstā arī šobrīd tiek tikai plānotas BTN sarunas aptverot tikai ES ekskluzīvās kompetences jautājumus.

Lai Padomes līmenī skaidrotu dažādas šīs jaunās pieejas šķautnes, ieskicētu dalībvalstu viedokli, kā arī izteiktu aicinājumus Komisijai un dalībvalstīm, Bulgārijas Prezidentūra ir sagatavojusi Padomes secinājumu projektu, kas ticis apspriests un apstiprināts Padomes Tirdzniecības politikas komitejā, kā arī apstiprināts COREPER līmenī. Secinājumu projektā tiek uzsvērts: *ES atbalsts robustai, efektīvai tirdzniecības politikai un atvērtai un noteikumos balstītai starptautiskajai tirdzniecības sistēmai. Padome pieņem zināšanai Komisijas piedāvāto pieeju vest atsevišķas tirdzniecības un atsevišķas investīciju aizsardzības sarunas, tomēr uzsver, ka vienmēr Padome saglabā galavārdu šajā jautājumā. Tiek apstiprināts, ka Asociācijas līgumi, tai skaitā, ar Mercosur valstīm, Meksiku un Čīli, paliks dalītās kompetences līgumi. Ja tiek lemts par nepieciešamība uzsākt arī sarunas par IAN, tad tās jāved paralēli BTN sarunām. Padome pieņem zināšanai, ka Komisija ar Austrāliju un Jaunzēlandi šobrīd uzsākt tikai BTN sarunas, tomēr tas nav uzskatāms par precedentu. Attiecībā uz Japānu Padome ir gatava strādāt pie ES-Japānas EPN parakstīšanas, tomēr aicina Komisiju turpināt jau notiekošas sarunas par IAN. Tāpat Padome ir gatava strādāt pie atsevišķu BTN un IAN parakstīšanas ar Singapūru. Secinājumos tiek atrunāti transparences un iesaistīšanas jautājumi. Komisija tiek aicināta jānodrošina Padomes pilnvērtīga informēšanu par notiekošajām tirdzniecības sarunām. Tāpat, lai arī lēmumu par ES ekskluzīvās kompetences līgumu noslēgšanu pieņem ES Padome, tas tāpat ļauj dalībvalstīm veikt konsultācijas ar nacionālajiem parlamentiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm. Ir nepieciešams nodrošināt nacionālo parlamentu, ieinteresēto pušu, kā arī sabiedrības pienācīgu informēšanu par tirdzniecības sarunām.*

Latvija atbalsta sagatavoto Padomes secinājumu projektu. Latvija uzskata, ka ir svarīgi, lai ES spētu ātri un efektīvi slēgt BTN, tādējādi nodrošinot ieguvumus kā ES iedzīvotājiem, tā arī uzņēmējiem. Ir jānodrošina, ka turpmāk BTN un IAN slēgšanā tiek ievēroti EST sprieduma ES-Singapūras lietā pieņemtie secinājumi par ES ekskluzīvo un dalīto kompetenci. Latvija uzskata, ka lēmums par to vai uzsākt un vest sarunas tikai par tirdzniecības jautājumiem (ES ekskluzīvā kompetence) vai paralēli/vienlaicīgi arī par investīciju aizsardzības jautājumiem (dalītā kompetence) ir jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi skatoties no situācijas un konkrētā sarunu partnera. Latvija uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt sabiedrības izpratni un atbalstu ES realizētajai brīvās tirdzniecības politikai, tai skaitā slēdzot tirdzniecības līgumus ar trešajām valstīm. Šajā kontekstā Latvija atbalsta secinājumu projektā uzsvērto nepieciešamību informēt un iesaistīt sabiedrību, uzņēmējus, kā arī nodrošināt nacionālo parlamentu atbilstošu iesaisti.

**ES divpusējās tirdzniecības sarunas**

Sarunu mandāti ES-Austrālijas un ES-Jaunzēlandes tirdzniecības sarunu vešanai

EK prezidents Žans-Klods Junkers 2017. gada 13. septembrī nāca klajā ar priekšlikumu uzsākt sarunas par BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Tajā pašā dienā EK publicēja sarunu norāžu projektu. Saskaņā ar EST lēmumu Singapūras lietā tirdzniecības sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandi paredzētas tikai par ES ekskluzīvajā kompetencē esošajiem tirdzniecības jautājumiem, līgumā neietverot investīciju aizsardzības mehānismu.

Diskusijas par sarunu norādēm norisinājās Padomes Tirdzniecības politikas komitejā un norāžu projekts tika apstiprināts COREPER 8.maijā. Pretēji EK cerētajam, tirdzniecības sarunu uzsākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi aizkavējās, ieilgušo ES dalībvalstu diskusiju dēļ. Strīdīgākais jautājums bija par preču tirdzniecības sadaļā iekļauto atrunu par piešķirto lauksaimniecības koncesiju kopīgo aploksni citos ES tirdzniecības nolīgumos. Tāpat dalībvalstu domas dalījās par nepieciešamību paralēli vest sarunas par ieguldījumu aizsardzību. Ņemot vērā, ka Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi nedz Austrālijā, nedz Jaunzēlandē nav reģistrēti, šobrīd Latvijai atsevišķs IAN nav aktuāls. Turklāt IAN sarunu norāžu diskusijām nevajadzētu kavēt tirdzniecības sarunu uzsākšanu.

Latvija atbalsta divpusēja BTN starp ES un Austrāliju un ES un Jaunzēlandi noslēgšanu. Latvija atbalsta izstrādāto mandāta projektu sarunām par ES-Austrālijas un ES-Jaunzēlandes BTN. Latvija ir ieinteresēta labvēlīgāku tirdzniecības un investīciju veicināšanas nosacījumu izveidošanā, kā arī visaptveroša un juridiski saistoša regulējuma izveidē starp ES un Austrāliju un ES un Jaunzēlandi. Ārlietu ministrijas sagatavotās nacionālās pozīcijas par sarunu uzsākšanu par BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi apstiprinātas 2018.gada 20.februārī.

ES-Japānas Ekonomisko partnerattiecību nolīgums

ES – Japānas tirdzniecības sarunas tika uzsāktas 2013. gada martā un tās ES vārdā veda EK, balstoties uz 2012.gada novembrī dalībvalstu apstiprinātajām sarunu norādēm. 2017. gada 6. jūlijā ES-Japānas samita ietvaros tika panākta politiska vienošanās par tirdzniecības nolīguma galvenajiem elementiem, savukārt sarunas par ES-Japānas EPN tika noslēgtas 2017. gada 8.decembrī. Plānots, ka ES un Japāna nolīgumu parakstīs š.g. jūlijā ES-Japānas samita laikā. Nolīguma teksts jāapstiprina dalībvalstīm ES Padomē un Eiropas Parlamentam.

Nolīgums ar Japānu ir lielākā divpusējā tirdzniecības partnerība, par ko ES jebkad ir risinājusi sarunas. Tas abām pusēm pavērs lielas tirgus iespējas, atcels lielāko daļu muitas nodokļu, likvidēs virkni senu regulatīvo šķēršļu, piemēram, divkāršas pārbaudes un birokrātisku formalitāšu pārklāšanos. Nolīguma piemērošana palielinās ES eksporta iespējas daudzās nozarēs un uzlabos pakalpojumu tirdzniecības nosacījumus tostarp dodot iespēju Eiropas uzņēmumiem piedalīties valsts iepirkuma konkursos lielākajās Japānas pilsētās. Vienlaikus EK turpina atsevišķas sarunas ar Japānu par investīciju aizsardzības standartiem un investīciju strīdu izšķiršanu. Abas puses ir apņēmušās noslēgt sarunas par investīciju aizsardzību pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā kopējo apņemšanos izveidot stabilu un drošu investīciju vidi gan Eiropā, gan Japānā.

ES-Japānas EPN noslēgšana sekmēs Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Japānas tirgū un radīs jaunas iespējas Latvijas eksportētājiem Āzijā, dodot iespēju attīstīt vēl ciešāku ekonomisko sadarbību, gan diversificējotLatvijas preču eksportu, gan piesaistot investīcijas no Japānas. Latvijas uzņēmēji iegūs no visaptverošas importa un eksporta tarifu atcelšanas un ar tarifiem nesaistītu tirdzniecības šķēršļu novēršanas Japānā. Nacionālā pozīcija Nr. 1 “Par Eiropas Savienības un Japānas Brīvās tirdzniecības līguma sarunu uzsākšanu” tika apstiprināta Ministru kabinetā 2012. gada 27. novembrī un nacionālā pozīcija Nr. 2 “Par brīvās tirdzniecības nolīguma sarunām starp Eiropas Savienību un Japānu” tika apstiprināta 2018. gada 17. janvārī. Šobrīd tiek gatavota nacionālā pozīcija par ES-Japānas EPN parakstīšanu.

ES-Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums

2010. gadā tika uzsāktas divpusējas sarunas par BTN ar Singapūru, kas tika noslēgtas 2014.gada 17.oktobrī.[[2]](#footnote-2) ES un Singapūras tirdzniecības nolīgums ir pirmais divpusējās tirdzniecības nolīgums, kas noslēgts starp ES un kādu no Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (turpmāk - ASEAN)valstīm. Plānots, ka ES un Singapūra BTN parakstīs š.g. oktobrī ES-ASEM (Āzijas–Eiropas sanāksme, *Asia–Europe Meeting*) samita laikā. Nolīguma teksts jāapstiprina dalībvalstīm ES Padomē un Eiropas Parlamentam. ES un Singapūras BTN papildus klasiskajai muitas nodokļu un ar tarifiem nesaistītu šķēršļu likvidēšanai preču un pakalpojumu tirdzniecībā ir ietverti svarīgi noteikumi par intelektuālā īpašuma aizsardzību, investīciju liberalizāciju, valsts iepirkumu, konkurenci un ilgtspējīgu attīstību. BTN spēkā stāšanās dienā ES produktiem tiks likvidēti principā visi ievedmuitas tarifi. Balstoties uz starptautiskajiem standartiem tiks noteikti vienoti tehniskie noteikumi un standarti attiecībā uz elektroniku, mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to detaļām, zālēm un medicīniskajām ierīcēm, atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtām. Tāpat tiks uzlabota sadarbība muitas jomā, lai vienkāršotu, standartizētu un modernizētu tirdzniecības procedūras nolūkā samazināt uzņēmumu izmaksas. Nolīgums nodrošinās arī papildu tirgus piekļuvi plašam pakalpojumu klāstam, piemēram, telesakaru, vides pakalpojumu, inženierijas, informātikas un jūras transporta jomā.

Latvija atbalsta ES-Singapūras BTN noslēgšanu un uzskata, ka nolīguma noslēgšana stiprinās divpusējās un reģionālās tirdzniecības attiecības, kā arī veicinās Latvijas eksportspējīgo preču un pakalpojumu tirgus pieejamības nosacījumu uzlabošanos. Nacionālā pozīcija Nr. 1 “Par ES ieguvumiem no Brīvās tirdzniecības līguma ar Singapūru” tika apstiprināta 2009. gada 1. decembrī. Šobrīd tiek izstrādāta nacionālā pozīcija par ES-Singapūras BTN parakstīšanu.

ES-Singapūras Investīciju aizsardzības nolīgums

ES Padome 2011.gada 12.septembrī autorizēja EK papildināt notiekošās tirdzniecības sarunas ar investīciju aizsardzības jomu, pamatojoties uz Līguma par ES noteiktajām kompetencēm. IAN ar Singapūru ir pirmais investīciju aizsardzības nolīgums, ko ES noslēdz ar kādu Āzijas partneri. Plānots, ka ES un Singapūra nolīgumu parakstīs š.g. oktobrī ES-ASEM samita laikā. Nolīguma teksts jāapstiprina dalībvalstīm ES Padomē un Eiropas Parlamentam, kā arī tas jāratificē dalībvalstu nacionālajos parlamentos. ES-Singapūras IAN nodrošinās investīciju augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus aizsargājot ES un Singapūras tiesības reglamentēt un sasniegt leģitīmus sabiedriskās politikas mērķus, piemēram, attiecībā uz sabiedrības veselības aizsardzību, drošību un vidi. Nolīgumā ir iekļauti visi jauninājumi no ES jaunās pieejas investīciju aizsardzībai, un izpildes mehānismi, kuri nav ietverti 12 spēkā esošajos divpusējos investīciju nolīgumos starp Singapūru un ES dalībvalstīm (t.sk. ar Latviju). Ļoti svarīgs IAN aspekts ir tāds, ka tas aizstāj 12 spēkā esošos divpusējos investīciju līgumus.

Latvija atbalsta ES-Singapūras IAN noslēgšanu. Latvija 1998.gada 7.jūlijā parakstīja investīciju aizsardzības līgumu ar Singapūras Republiku, kas ir “vecās paaudzes” līgums un nenodrošina Latvijas interešu aizstāvību atbilstoši mūsdienu prasībām – līguma normas ir plaši interpretējamas, līdz ar to nepietiekami sabalansē investora tiesības un valsts pienākumus.  Līdz ar ES-Singapūras IAN stāšanos spēkā minētais divpusējais investīciju aizsardzības līgums zaudēs spēku un tiks aizstāts ar jauno līgumu. Nacionālā pozīcija Nr. 1 “Par ES ieguvumiem no Brīvās tirdzniecības līguma ar Singapūru” tika apstiprināta 2009. gada 1. decembrī un nacionālajā pozīcijā Nr.1 “Par EK ieteikumu Padomei grozīt sarunu norādes ES-Singapūras brīvās tirdzniecības un ieguldījumu līgumā, lai pilnvarotu EK Savienības vārdā risināt sarunas par ieguldījumiem” tika apstiprināta 2011.gada 18.martā. Šobrīd tiek izstrādāta nacionālā pozīcija par ES-Singapūras IAN parakstīšanu.

ES – *Mercosur* tirdzniecības sarunas

Sarunas par ES un četru *Mercosur* valstu (Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja; Venecuēla sarunās piedalās tikai kā novērotājs) Asociācijas nolīgumu tika uzsāktas 2000.gada jūnijā. 2018.gada 24.-27. aprīlī Briselē notika Mercosur valstu ministru un ES Tirdzniecības komisāres S.Malmstrēmas un Lauksaimniecības komisāra F.Hogana tikšanās, kurā tika apspriesti galvenie atvērtie jautājumi. Tomēr sarunas nonāca strupceļā, jo netika rasts risinājums saistībā ar izcelsmes noteikumu regulējumu automobiļiem. Brazīlija uzstāj uz augstu vietējās izcelsmes saturu automašīnās, bet, ņemot vērā ES dalībvalstu, t.sk. Latvijas, augsto integrāciju globālajās piegādes ķēdēs, šāds nosacījums nav izpildāms un tāpēc nepieņemams. Tādejādi vēl aizvien ir nepieciešams tehnisks darbs, lai rastu abām pusēm pieņemamus risinājumus. Pašlaik nākamās sarunu kārtas datumi vēl nav noteikti.

Paralēli turpinās diskusijas par tirgus piekļuves nosacījumiem *Mercosur* valstu izcelsmes lauksaimniecības produktiem – svaiga un saldēta liellopu gaļa, mājputnu gaļa, cūkgaļa, aitas gaļa, piena pulveris, sviests, siers, ķiploki, mīkstie kvieši, kukurūza un graudu sorgo, rīsi, etanols, pārstrādāts cukurs un pārstrādāti graudi. Joprojām atvērts ir jautājums par tarifu kvotas apjomu liellopu gaļai, kur *Mercosur* uzskata, ka tai sākotnēji piedāvātie apjomi (70 tūkst. t/gadā) neesot pietiekami, turklāt *Mercosur* sasaista tirgus pieeju lauksaimniecības un ne-lauksaimniecības produktiem. EK ir minējusi iespēju palielināt ES tarifu kvotu liellopu gaļai piedāvājumu līdz 99 tūkst. t/gadā, bet šis ir jāvērtē kontekstā ar diskusiju progresu par citām līguma sadaļām, kurās iekļauti ES interesējoši jautājumi par autobūvi, piena produktiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, valsts iepirkumiem un jūras transporta pakalpojumiem.

Latvija atbalsta sarunas par ES-*Mercosur* Asociācijas nolīguma tirdzniecības sadaļu. Sarunās par visaptverošu nolīgumu ir jāvienojas par tirgus pieejas uzlabošanu precēm, pakalpojumiem, un valsts iepirkumiem, kā arī jāsamazina netarifu barjeras un jāatceļ ierobežojumi ārvalstu investoriem. Vienlaicīgi tirdzniecības sarunu rezultātam ir jāatbilst ES un Latvijas ekonomiskajām interesēm. Ir būtiski saglabāt zināmu tirgus aizsardzības līmeni sensitīvajiem produktiem, jo īpaši, attiecībā uz lauksaimniecības nozari, tarifu kvotu veidā vai garāka pakāpeniskās liberalizācijas grafika veidā. Vienlaikus sarunās jāpanāk, ka tiek saglabāts augsts pārtikas drošuma un kvalitātes, dzīvnieku veselības un labturības prasību un vides standartu līmenis. Nolīguma rezultātā nevar tikt mazinātas ES likumdošanas prasības veterinārajā, pārtikas un fitosanitārajā jomā. Šobrīd gaidām sarunu noslēgšanu un sagaidām, ka rezultātā EK būs panākusi pēc iespējas vairāk ES un Latvijas interešu ņemšanu vērā. Spēkā ir Ārlietu ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija par ES un *Mercosur* valstu sarunām par Asociācijas nolīguma noslēgšanu, kas tika apstiprināta 2017.gada 20.decembrī.

ES – Meksikas tirdzniecības sarunas

ES un Meksikas tirdzniecības attiecības nosaka Ekonomiskās partnerības, politiskās koordinācijas un sadarbības nolīgums (turpmāk - Globālais nolīgums), kurš stājās spēkā 1997. gadā. 2016. gada 25. maijā ES un Meksika uzsāka sarunas par Globālā nolīguma modernizāciju. Ja oriģinālais nolīgums aptvēra pamatā tikai preces, neskarot zivsaimniecības un lauksaimniecības produktus, tad atjauninātais nolīgums aptvers arī finanšu jomu, e-komerciju un piekļuvi lauksaimniecības un pārtikas produktiem.

Pēdējā sarunu kārta ar Meksiku notika 2018. gada 16.-21. aprīlī Briselē, kur pusēm izdevās panākt politisko vienošanos, jo tika atrisināti jautājumi attiecībā uz tirgus piekļuvi sensitīviem lauksaimniecības produktiem (t.sk. piena produktiem, sieriem un piena pulverim), investīciju aizsardzību, valsts iepirkumiem decentralizētā līmenī un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. EK sarunās sasniegto rezultātu vērtē kā labu un līdzsvarotu. Kaut arī par Globālo nolīgumu ir panākta politiskā vienošanās, vēl ir atlicis pabeigt tehnisko darbu atsevišķās sadaļās, t.sk. vienošanās par vīniem un spirtiem integrēšana. EK plāno tuvākajā laikā salikt līguma gala tekstu, kas varētu aizņemt 3-5 mēnešus. Pēc tam tas tiks nosūtīs juridiskai caurskatīšanai un tulkošanai, kas aizņems vēl dažus mēnešus. Līdz ar to Globālais nolīgums varētu tikt parakstīts šī gada nogalē vai 2019. gada sākumā.

Latvija atbalsta ES–Meksikas Globālā nolīguma tirdzniecības sadaļas modernizāciju, tādējādi stiprinot Latvijas attiecības ar Meksiku. Nolīgumam jāsekmē Latvijas eksportspējīgo preču un pakalpojumu tirgus pieejamības nosacījumu uzlabošana Meksikas tirgū. Ārlietu ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija par ES – Meksikas Ekonomiskās partnerības, politiskās koordinācijas un sadarbības nolīgumu tirdzniecības un ieguldījumu partnerību tika apstiprināta 2016. gada 26. februārī.

**Aktualitātes saistībā ar ASV īstenotajiem tirdzniecības politikas pasākumiem**

Sanāksmes darba pusdienu formātā ministriem tiek dota iespēja diskutēt par jautājumiem saistībā ar ASV īstenotajiem tirdzniecības politikas pasākumiem. ASV 2018. gada 8. martā nolēma paaugstināt importa tarifus tēraudam un alumīnijam, pamatojot tos ar nacionālās drošības apsvērumiem. 30. aprīlī ASV pagarināja izņēmumu ES un neattiecinās paaugstinātos importa tarifus ES izcelsmes tēraudam un alumīnijam līdz 1. jūnijam (iepriekš līdz 1. maijam) un atsevišķi avoti liecina, ka šis varētu būt pēdējais šāda veida pagarinājums. Pašlaik EK ved sarunas ar ASV par iespējamiem risinājumiem, kuri ļautu ES pastāvīgi izvairīties no paaugstinātajiem importa tarifiem. Jāatzīmē, ka ASV izvirzītie priekšnosacījumi (kā vienpusēja tirgus piekļuves uzlabošana automašīnām, lauksaimniecības produkcijai un farmācijai, brīvprātīgs eksporta samazinājums alumīnijam un tēraudam, izmaiņas regulatorajā jomā u.c.), lai ES saglabātu izņēmumu attiecībā minētajiem tarifiem, ES nav pieņemami, tāpēc kopumā sarunas ir vērtējamas kā sarežģītas. Papildus jāatzīmē, ka atsevišķas valstis, piem., Dienvidkoreja, Argentīna, ir apņēmušās ierobežot un samazināt savu alumīnija un tērauda eksportu uz ASV, tādejādi panākot vienošanos ar ASV par paaugstināto tarifu neattiecināšanu šo valstu eksportam uz ASV.

Arī EK aktīvi strādā, plāno un sper konkrētus soļus ES interešu aizsardzības nolūkā aizstāvēt ES intereses, tostarp vairākus PTO noteikumiem atbilstošus aizsardzības un līdzsvarošanas pasākumus: (1) š.g. 17. aprīlī tika pieņemta Īstenošanas regula, ar kuru var nekavējoties paaugstināt importa nodokļus atsevišķām ASV izcelsmes precēm, lai mazinātu kaitējumu, kas varētu tikt radīti ES eksportam uz ASV; (2) EK ir uzsākusi izmeklēšanu tērauda sektorā, ar mērķi izvērtēt nepieciešamību ieviest ES līmeņa aizsargpasākumus atsevišķiem tērauda ražojumiem; (3) EK ir iedarbinājusi iepriekšējās uzraudzības sistēmu (t.i. licencēšanu) atsevišķu alumīnija produktu importam no trešajām valstīm.

Latvijas un ASV tirdzniecības statistika liecina, ka gadījumā, ja ASV sāks piemērot paaugstinātos tarifus alumīnijam un tēraudam un ES no paaugstinās importa tarifus atsevišķiem ASV izcelsmes produktiem, būtiska tieša ietekme uz Latvijas ekonomiku neradīsies, jo abu pušu tirdzniecības pasākumu skartie produkti sastāda salīdzinoši niecīgu daļu Latvijas kopējā tirdzniecībā, attiecīgi 0,03% no kopējās Latvijas importa un 0,002% no kopējās Latvijas eksporta vērtības. Iekšējās ES diskusijas joprojām turpinās un ir pietiekoši komplicētas. Ņemot vērā to, ka dalībvalstu ekonomiskas intereses ir atšķirīgas, arī kopsaucēja panākšana varētu nebūt vienkārša. Kopumā dalībvalstis vēlas radušos situāciju atrisināt un spēt noturēt līdz šim stingro nostāju, ka ES kā uzticamam ASV partnerim pienākas pastāvīgs izņēmums no paaugstinātajiem tarifiem tēraudam un alumīnijam. Vienlaikus sāk izskanēt atsevišķu dalībvalstu domas, ka, iespējams, būtu tomēr jāsāk izrādīt atvērtība ASV prasībām. Latvija atbalsta EK stratēģiju un īstenotos centienus rast risinājumus esošajai situācijai saistībā ar ASV īstenotajiem tirdzniecības politikas pasākumiem. Vienlaikus uzsveram, ka jārespektē un jāstiprina uz PTO noteikumiem balstītas daudzpusējās tirdzniecības sistēma un uzskatām, ka tirdzniecības strīdi un domstarpības jārisina izmantojot PTO instrumentus un juridisko ietvaru. ES jau ir pieprasījusi piedalīties kā trešā persona Ķīnas un ASV PTO konsultācijās (lietas Nr. DS 544) par ASV importa tarifiem tēraudam un alumīnijam.

**Latvijas delegācija ES Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 2018. gada 22. maijā:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Delegācijas vadītāja: | Z. Kalniņa-Lukaševica  | Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre; |
| Delegācijas sastāvā: | S. Pavļuta-Deslandes | Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece, Latvijas pastāvīgā pārstāve ES; |
|  | J. Štālmeistars | Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītājs;  |
|  | G. Zadraks  | Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta direktora vietnieks, Ārējās tirdzniecības un investīciju nodaļas vadītājs; |
|  | K. Koroļova | Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES nozares padomniece ārējās tirdzniecības politikas jautājumos.  |

 |  |
|  |  |

Iesniedzējs: ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

Vīza: valsts sekretārs A. Pildegovičs

09.05.2018.

G.Zadraks, 67016240

gints.zadraks@mfa.gov.lv

1. EST nav vērtējusi vai EU–Singapūras līgumā ietvertie noteikumi, jo īpaši attiecībā uz investora-valsts strīdu izšķiršanas mehānismiem (ISDS), atbilst ES tiesībām. Par šo jautājumu Beļģija ierosinās atsevišķu lietu EST (CETA kontekstā). [↑](#footnote-ref-1)
2. Saskaņā ar ES Tiesas 2017. gada 16. maija lēmumu Brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Singapūru ES nevarēja noslēgt kā ES kompetences nolīgumu. EK strādāja pie līguma sadalīšanas ES ekskluzīvās kompetences līgumā un dalītās kompetences līgumā (ieguldījumu strīdu izšķiršanas jautājumi). ES ekskluzīvās kompetences līgumu jāapstiprina dalībvalstīm ES Padomē un Eiropas Parlamentam. Dalītās kompetences nolīgumam ir nepieciešama arī ratifikācija dalībvalstu nacionālajos parlamentos. [↑](#footnote-ref-2)