**Informatīvais ziņojums**

**par Latvijas nacionālajām pozīcijām Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011. gada 29.-30. septembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos**

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

2011. gada 29.-30. septembrī Briselē, Beļģijā, notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Konkurētspējas ministru padomes sanāksme (turpmāk - sanāksme). Sanāksmes gaitā tiks izskatīti šādi Ekonomikas ministrijas kompetencē esoši jautājumi:

**1.1. Standartizācijas pasākumu kopums**

1. Priekšlikums - Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas standartizāciju un grozījumiem Padomes Direktīvās 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK
2. KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI - Eiropas standartu stratēģisks redzējums: virzības mērķis - līdz 2020. gadam sekmēt un paātrināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi

*- Viedokļu apmaiņa*

 Sanāksmē paredzēta diskusija par 2011.gada 1.jūnijā publicēto Komisijas paziņojumu *„Eiropas standartu stratēģiskā vīzija: Virzība uz priekšu, lai uzlabotu un paātrinātu Eiropas ekonomikas ilgtspējīgu izaugsmi līdz 2020.g.”*, kā arī ar to saistīto priekšlikumu regulai *par Eiropas standartizāciju un grozījumiem Padomes Direktīvās 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK*. Šajos dokumentos izvirzīto priekšlikumu mērķis ir palielināt standartu un Eiropas standartizācijas ieguldījumu iekšējā tirgus darbības uzlabošanā, izaugsmes un inovācijas veicināšanā un ES uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MVU), konkurētspējas sekmēšanā. Diskusija tiks balstīta uz sekojošiem iepriekš izplatītiem prezidentūras jautājumiem:

1. *Lai dotu būtisku ieguldījumu ES ekonomikā, Eiropas standartiem ir jābūt tādiem, kas atbilst arvien ātrākajiem produktu izstrādes cikliem un kas ir viegli pieejami. Kādus pasākumus Jūs uzskatāt par visbūtiskākajiem, lai paātrinātu tādu Eiropas standartu pieņemšanu, kuru galvenā funkcija ir atbalstīt ES politikas virzienus un tiesību aktus?*

**Latvijas pozīcija:**

 Eiropas standartu pieņemšanas procesa paātrināšanai un Eiropas standartu efektīvākai piemērošanai ir vitāli svarīga loma Eiropas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai pasaules tirgos un inovāciju atbalstam. Ir jūtams noturīgs pieprasījums no standartizācijas procesā iesaistītām pusēm paātrināt standartu izstrādes procesu. Tomēr uzskatām, ka šim procesam nekādā gadījumā nevajadzētu apšaubīt, ierobežot vai kā savādāk nonivelēt standartizācijas procesa pamatprincipu - standarti ir uz kopējas vienošanās pamata, ievērojot konsensusa principu, izstrādāti dokumenti. Tas nozīmē, ka standartu kvalitāte nedrīkst ciest nekādā gadījumā. Šim nolūkam, meklējot iespējas paātrināt standartizācijas procesu, sākumā būtu skaidri jāiezīmē un jāizpēta Eiropas standartizācijas procesa posmi. Mūsuprāt, standartizācijas procesu kavē standartu izstrādes pieprasījumu (mandātu) sagatavošanas un finansējuma piešķiršanas procedūras, kas bieži vien ir ļoti laikietilpīgas no administrēšanas viedokļa. Vienlaikus lielāku skaidrību attiecībā uz standartizācijas procesa ilgumu varētu ieviest skaidri noteiktu apturēšanas (standstill) periodu piemērošana standartu saskaņošanas procesā. Savukārt tas, no kā būtu jāatturas, - visu standartizācijas procesa iesaistīto un ieinteresēto pušu ietekmes mazināšanu uz procesa rezultātu.

1. *Lai pilnībā izmantotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sniegtās priekšrocības, ES ir jānodrošina ierīču, lietotņu, tīklu un pakalpojumu sadarbspēja. Kādi pasākumi, Jūsuprāt, būtu vispiemērotākie, lai izveidotu sistēmu, ar ko publiskā iepirkuma procedūru un ES politikas virzienu vajadzībām varētu izmantot atbilstīgākos IKT de facto standartus, ko izstrādājusi globālā IKT kopiena un konsorciji?*

**Latvijas pozīcija:**

 IKT standartu plašākas izmantošanas, t.sk., valsts iepirkumos veicināšanai nepieciešama aktīva valsts iestāžu sadarbība ar IKT nozares pārstāvjiem, nozares asociācijām, lai vienotos par starptautisko IKT standartu pieņemšanu. Tai pat laikā absolūti nepieciešams nodrošināt to, ka šādu tehnisko risinājumu dokumentu atzīšana notiek saskaņotā veidā ES mērogā, t.i., lai tiktu realizēta vienota pieeja un nodrošināts, ka starptautisko IKT standartu plašākas un saskaņotākas izmantošanas rezultātā tiek veicināta pārrobežu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana ES DV starpā, kā arī tas kopumā stiprina Eiropas ar IKT saistītā biznesa pozīcijas globālā tirgū.

1. *Lai nodrošinātu, ka Eiropas standartus atzīst gan uzņēmēji, gan patērētāji, Eiropas standartizācijas sistēmai ir jābūt pēc iespējas aptverošākai. Ar kādiem pasākumiem, Jūsuprāt, varētu panākt MVU un sabiedrības ieinteresēto personu produktīvāku iesaistīšanos Eiropas standartizācijas procesā?*

**Latvijas pozīcija:**

 Svarīgi skaidri noteikt ES valstu lomu Eiropas standartizācijas procesā. Nenoliedzami, Eiropas standartizācijai ir jākļūst par visu ieinteresēto pušu sadarbības platformu, kas ir viegli pieejama visiem, ieskaitot MVU un sociālos partnerus. Tomēr MVU un sociālo partneru iesaistei Eiropas standartizācijas procesā ir jānotiek ES valstu līmenī, tādējādi, veicinot nacionālās pārstāvības principu. Šāds princips ļautu paust konsolidētu nacionālo viedokli, kura formulēšanā piedalījās MVU un sociālie partneri, saglabāt ikvienam skaidru un saprotamu standartizācijas sistēmas konstrukciju un izvairīties no neskaidrības un pretrunīgiem vērtējumiem iesaistīto pušu starpā. Tādējādi šādas ieceres īstenošanā būtiska loma pieder valstu nacionālajiem standartizācijas birojiem, kuru kapacitātes stiprināšanai un darbības finansēšanai būtu jāpievērš uzmanība ES līmenī, lai sasniegtu Eiropas standartizācijai izvirzāmo mērķi panākt MVU un citu sabiedrības ieinteresēto personu produktīvāku iesaistīšanos Eiropas standartizācijas procesā.

**1.2. Konkurētspējīga Eiropas ekonomika: Rūpnieciskā konkurētspēja ievērojot resursu efektivitāti**

*- Padomes secinājumu pieņemšana*

 Sanāksmē plānots apstiprināt Padomes secinājumus *par konkurētspējīgu Eiropas ekonomiku: Rūpnieciskā konkurētspēja ievērojot resursu efektivitāti* (turpmāk – Padomes secinājumi). Padomes secinājumi izstrādāti, lai sasniegtu „ES 2020” stratēģijas vadošo iniciatīvu „Resursu efektīva Eiropa” un „Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetam” ietvaros izvirzītos konkurētspējas paaugstināšanas un vides mērķus, tajā skaitā, lai panāktu optimālu līdzsvaru starp resursu efektivitāti un konkurētspējas paaugstināšanu.

**Latvijas pozīcija:**

 **Latvija kopumā atbalsta** Padomes secinājumu apstiprināšanu, jo tie skaidri iezīmē rīcības virzienus mērķa par resursu efektīvu rūpniecību sasniegšanai.

 **Latvija ir būtiski**, ka pāreja uz resursu efektīvu ekonomiku, kur dominē otrreizēja resursu izmantošana, izejvielu aizstāšana un otrreizējā pārstrāde, tiek īstenota izsvērti un pakāpeniski, lai nemazinātu ES reģionu (īpaši – mazāk attīstīto) konkurētspēju. Prasības resursu efektivitātes jomā nedrīkst kļūt par iemeslu ES rūpniecības uzņēmumu konkurētspējas samazinājumam, salīdzinot ar citiem uzņēmumiem ārpus ES. Tas īpaši nozīmīgi tādām valstīm kā Latvija, kur energoietilpīgo nozaru (piemēram, metālapstrāde un kokrūpniecība) eksports pārsniedz 72% no nozares realizācijas.

 **Latvija piekrīt** Padomei, ka ES līmenī jāīsteno tālredzīgs un gudrs regulējums, lai nodrošinātu, ka rūpniecības konkurētspējas paaugstināšanas mērķu sasniegšana saskan ar resursu efektivitātes un vides mērķiem un rīcības virzieniem, nodrošinot, ka šīs politikas ir savstarpēji papildinošas.

 **Latvija aicina** īstenot izlēmīgas ES līmeņa rīcības, t.sk. finansiālā atbalsta jomā, lai Eiropas rūpniecības sektoram un jo īpaši MVU tiktu radīti priekšnosacījumi investīciju palielināšanai resursu efektīvos risinājumos, t.sk. otrreizējā pārstrādē un aizvien lielākā izejvielu aizstāšanā. Jāīsteno iniciatīvas, kas veicinātu infrastruktūras modernizāciju un pētniecisko izstrādņu komercializāciju resursu efektīvu risinājumu pielietošanai rūpniecībā un videi draudzīgāku produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādi (t.sk. pilotprojektu īstenošanu). Svarīgi īstenot pasākumus izpratnes paaugstināšanai, lai pārliecinātu rūpniecības komersantus investēt pasākumos, kas sniedz ieguldījumus resursu efektivitātē, vienlaikus uzlabojot informācijas apriti par resursu efektivitātes nozīmi un sniegtajām iespējām.

**1.3. Progresa ziņojums par administratīvā sloga samazināšanu**

*-Informācija no Padomes prezidentūras*

 Gatavojoties ES Konkurētspējas ministru padomes 29.-30.septembra sanāksmei, Polijas prezidentūra ir sagatavojusi progresa ziņojumu par administratīvā sloga samazināšanas programmas īstenošanu Eiropas Savienībā, kurā noteikts mērķis samazināt administratīvo slogu Eiropas Savienībā par 25% līdz 2012.gadam.

 2007.gada janvārī Komisija izstrādāja Rīcības programmu ar mērķi samazināt administratīvo slogu ES uzņēmumiem par 25 % līdz 2012.gadam. 2007.gada pavasarī Eiropadome apstiprināja kopējo sloga samazināšanas mērķi un aicināja līdzīgi rīkoties arī ES dalībvalstis.

 Faktiskais administrtatīvā sloga smazināšanas līmenis Eiropas Savienībā ir sasniedzis jau 21,9 %, ietaupot 27 miljardus EUR katru gadu. Tomēr, lai sasniegtu kopējo samazināšanas mērķi, vēl nepieciešama administartīvā sloga samazināšana par nedaudz vairāk kā 3 %. Ievērojams sloga samazinājums joprojām gaidāms gan uzņēmējdarbības/grāmatvedības, gan nodokļu/muitas tiesību jomās.

 PRES ierosina pielikt visas pūles, lai maksimizētu potenciālo guvumu no administartīvā sloga samazināšanas, aicina Padomi un Parlamentu darīt to pašu. Vienlaikus dalībvalstu likumdevējiem vajadzētu savlaicīgi ieviest pieņemtos priekšlikumus, izvairīties no „pārcenšanās” ES tiesību aktu ieviešanas procesā *(„goldplating – papildus regulējošu pasākumu ieviešana, kas nav paredzēti ES tiesību aktos”)* un, cik vien iespējams, sekot labākās prakses piemēriem.

**Latvijas pozīcija:**

 **Latvija atzinīgi novērtē** PRES progresa ziņojumu par administratīvā sloga samazināšanas programmu Eiropas Savienībā.

 **Latvija piekrīt** nostādnei, ka ieviešot ES tiesību aktus, dalībvalstīm ir jāizvairās no papildu regulējošu pasākumu ieviešanas tendences („goldplating” – tādu papildu pasākumu ieviešana, kas nav paredzēti ES tiesību aktos).

 Latvija turpina darbu pie administratīvā sloga samazināšanas nacionālā līmenī un līdz 2013.gadam plāno izpildīt tās noteikto mērķi – 25 % administratīvā sloga samazinājumu.

 **Piekrītam**, ka ir nepieciešams mazināt citas no normatīvā regulējuma prasībām izrietošās birokrātiskās normas, kas tādējādi sadārdzina ar uzņēmējdarbību saistītās izmaksas un rada neadekvātu birokrātisko slogu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ne tikai kvantitatīvo mērķu noteikšana (piemēram, % mērķu sasniegšana) ir būtiska turpmākajam darbam, samazinot nevajadzīgās regulējošās prasības.

 **Latvija uzskata**, ka ir jānodrošina uzņēmējiem kvalitatīvus, šodienas tirgus prasībām atbilstošus valsts pārvaldes pakalpojumus – ne tikai dalībvalstu pārvaldē, bet arī Eiropas institūcijās. Lai to īstenotu, kā vienu no risinājumiem saredzam kvalitatīva monitoringa veikšanu MVU identificētās 3 visapgrūtinošākajās jomās (un to sakārtošanā jau no Eiropas līmeņa dokumentācijas līdz pat nacionālā ietvara likumdošanai). Kā labu instrumentu minētās aktivitātes veikšanai saredzam šī gada maijā izveidotās MVU sūtņu augsta līmeņa darba grupas ietvaru.

**1.4. Zaļā grāmata: Profesionālo kvalifikāciju direktīvas modernizēšana (Izglītības ministrijas kompetences jautājums)**

*-Komisijas sniegta informācija*

 ES pilsoņi (arī tie trešo valstu valstspiederīgie, kuri izmanto Eiropas tiesību aktos paredzētās tiesības, ES pilsoņu ģimenes locekļi, ilgtermiņa rezidenti, bēgļi un "zilās kartes" turētāji) izmanto profesionālo kvalifikāciju atzīšanu EEZ valstīs. Kā uzsvērts stratēģijā ES 2020 stratēģijā (Komisijas paziņojums „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, COM(2010) 2020, 3.3.2010.) un Aktā par vienoto tirgu (Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos, jeb „Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi””, COM(2011) 206, SEC(2011) 467), profesionālā mobilitāte ir Eiropas konkurētspējas pamatnoteikums.

 2010. gada ziņojumā par ES pilsonību (2010. gada ziņojums par ES pilsonību „Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai”, COM (2010) 603, 27.10.2010.) tika konstatēts, ka apgrūtinošas un neskaidras profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūras ir viens no galvenajiem šķēršļiem, ar ko joprojām saskaras ES pilsoņi, tādēļ EK ir sagatavojusi Zaļo grāmatu par Profesionālo kvalifikāciju direktīvas modernizēšanu. Direktīvas modernizācija uzlabos profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās un atvieglos personu brīvu kustību.

 Latvijas Republikā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (Teksts attiecas uz EEZ) ir pilnībā pārņemta ar likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.

 Sākotnējā pozīcija par Zaļo grāmatu šobrīd ir izstrādes procesā. Latvijas viedoklis par šo jautājumu pausts Ekonomikas ministrijas 2011. gada 23. maija pozīcijā Nr.1. „Padomes secinājumi Par prioritātēm vienotā tirgus pārskatīšanai (aktivizēšanai) un Komisijas komunikācija - Vienotā tirgus akts. Divpadsmit mehānismi kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. „Kopīgiem spēkiem jaunai izaugsmei””. **Latvija kopumā atbalsta** Profesionālo kvalifikāciju direktīvas modernizēšanu. 2012.gadā jaunas direktīvas, direktīvas grozījumu vai regulas, ar ko tiks grozīta esošā direktīva, veidā plānots apstiprināt profesionālās kvalifikācijas direktīvas modernizēšanu.

 Zaļās Grāmatas saturs neliecina, ka administratīvais slogs dalībvalstīm varētu pieaugt. Pilnībā ieviešot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu profesionālo kvalifikāciju atzīšanā administratīvais slogs ievērojami samazināsies. Savukārt, ja profesionālās kartes izsniegšanu neuzticēs sabiedriskām organizācijām, bet valsts institūcijām, var būt nepieciešamība izveidot jaunu institūciju vai uzticēt papildus funkciju esošai valsts institūcijai. Zaļā grāmata paredz, ka dalībvalstīm profesionālās kartes izsniegšana nebūs obligāta.

**1.5. Citi jautājumi**

1. Neformālās Konkurētspējas padomes sanāksmes (21.-22.07.2011., Sopota) rezultāti

*-Informācija no Padomes prezidentūras*

 Laikā no 2011.gada 21.jūlija līdz 22.jūlijam Polijas prezidentūra Polijā, Sopotā organizēja neformālo ES Konkurētspējas ministru padomes sanāksmi, kurā diskusijas tēma bija rūpniecība, īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējīgas rūpniecības attīstīšanai un resursu efektivitātes jautājumiem.

 Prezidentūras izvirzītās diskusijas pamatā bija aicinājums nepieciešamībai mainīt rūpniecības politiku, to balstot uz sabalansētu konkurētspējas attīstīšanu un vides jautājumu, t.sk. resursu efektivitātes sekmēšanu rūpniecības sektorā. Uzņēmējdarbības un rūpniecības komisārs A.Tajani uzsvēra, ka nedrīkst palielināt rūpniecības izmaksas, norādot, ka nākamajā plānošanas periodā Komisija iecerējusi palielināt ieguldījumus pielietojamās pētniecības attīstīšanai, kas radītu pozitīvu efektu arī rūpniecības ilgtspējai. Komisārs uzsvēra nepieciešamību uzlabot situāciju izglītības jomā, palielinot inženierzinātnēs izglītību ieguvušo personu skaitu.

 Vairākas valstis uzsvēra gudra regulējuma nozīmi Eiropas rūpniecības konkurētspējai, kā arī tika uzsvērta administratīvā sloga mazināšanas nepieciešamība. Kopumā jāpanāk win-win situācija, kad rūpniecības konkurētspēja iet kopsolī ar vides izaicinājumu risināšanu, bet vides izaicinājumi un ekoefektīvi risinājumi tiek pārvērsti jaunos biznesa modeļos.

 Latvijas pārstāvji pauda viedokli, ka nozīmīga ir uzņēmējdarbības vide, zināšanu ekonomikas attīstīšana, kā arī sapratīga likumdošana, kas var kļūt par pamatu investīciju pieaugumam šo izaicinājumu sasniegšanā. Latvijas pārstāvji norādīja, ka jāstrādā pie modernāku (sophisticated) biznesa modeļu izveides, atbilstošu atbalsta mehānismu un finanšu pieejamības instrumentu nodrošināšanas.

1. Eiropas Tūrisma forums un neformālā ministru sanāksme (2011. gada 5.-7. oktobrī, Krakovā)

-*Informācija no Padomes prezidentūras*

 Ikgadējā Eiropas Tūrisma foruma galvenā tēma būs Eiropas tūrisma nozares konkurētspējas veicināšana - pirmā Eiropas Komisijas Tūrisma komunikācijas ziņojumā „Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē – jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes” definētā prioritāte. Šī uzdevuma efektīva realizācija tika izvirzīta par svarīgāko Polijā un citās ES dalībvalstīs. Mums nepieciešams stiprs, elastīgs un inovatīvs tūrisma sektors, kas spējīgs nekavējoties reaģēt uz jebkuru kritisku situāciju. Ņemot vērā šo, diskusijas Eiropas tūrisma forumā norisināsies par šādām tēmām: Sociālekonomisko zināšanu bāzes par tūrismu konsolidācija un Inovācijas, informācija un komunikācijas tehnoloģijas tūrismā. Polijas prezidentūra gribēs izprast dalībvalstu vajadzības attiecībā uz Virtuālo Tūrisma Observatoriju un ICT un tūrisma platformu, un par šo instrumentu lomu tūrisma attīstībā.

 Neformālās ministru tikšanās tēma būs “Eiropas Komisijas Tūrisma komunikācijas ziņojuma ieviešanas galvenie aspekti”: Eiropas atpazīstamības veicināšana trešajās valstīs, stiprinot transnacionālo sadarbību starp Eiropas komisiju, Dalībvalstīm (Kandidātvalstīm) un to nacionālajām tūrisma organizācijām, sadarbībā ar Eiropas ceļojumu komisiju.

1. Vienotā tirgus forums (SIMFO) (2011. gada 2.-4. oktobrī, Krakovā)

*-Informācija no Padomes prezidentūras un Komisijas*

 2011.g. 2-4.oktobrī Krakovā, Polijā norisināsies augsta līmeņa konference/forums, kas veltīta ES Vienotā tirgus jautājumiem (Single Market Forum). Forums pulcēs uzņēmējus, valsts iestādes u.c. ieinteresētās puses, lai novērtētu Vienotā tirgus pašreizējo funkcionēšanas stāvokli, kā arī diskutētu par idejām tā stiprināšanai, t.sk., Vienotā tirgus aktā (Single Market Act) nosaukto pasākumu kontekstā.

 Foruma dalībnieku un runātāju vidū ir Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un EP deputāti, Eiropas Komisāri M.Barnier, J.Dalli un Komisijas augstākā ranga ierēdņi, prof. M.Monti u.c.

 Foruma gaitā plānotas arī paralēlas darba sesijas, kurās foruma dalībnieki, publiskā sektora, ES institūciju darbinieki, kā arī biznesa pārstāvji diskutēs par Vienotā tirgus stiprināšanai svarīgiem jautājumiem.

1. **Latvijas delegācija**

Delegācijas vadītājs: **Juris Pūce**, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Delegācijas dalībnieki: **Juris Štālmeisters**, Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietnieks, vēstnieks;

**Zaiga Liepiņa**, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietniece

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

**Anna Upena**, Ekonomikas ministrijas nozares padomnieks Latvijas Republikas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

Iesniedzējs: Ekonomikas ministrs A. Kampars

Vizē: Valsts sekretārs J. Pūce

Atbildīgā amatpersona:

Inese Balode

Ekonomikas ministrijas

Ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores vietnieces p.i.

tālr.:67013064

faksa numurs 67280882

e-pasts: Inese.Balode@em.gov.lv

 16:29

Kaspars Stabiņš

Ekonomikas ministrijas

Ārējo ekonomisko attiecību departaments

67013046, Kaspars.Stabins@em.gov.lv