**Informatīvais ziņojums**

**par Latvijas nacionālajām pozīcijām Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011. gada 5. decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas kompetences jautājumos**

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

2011. gada 5.decembrī Briselē, Beļģijā, notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Konkurētspējas ministru padomes sanāksme (turpmāk - sanāksme). Pirmajā daļā ir plānotas diskusijas par aktuālajām problēmām rūpniecībā ES Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Antonio Tajāni vadībā, savukārt, otrajā daļā ES Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē aicinās ministrus diskutēt par iekšējā tirgus jautājumiem.

Paredzams, ka sanāksmes gaitā tiks izskatīti šādi Ekonomikas ministrijas (EM), Finanšu ministrijas (FM), Kultūras ministrijas (KM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kompetencē esoši jautājumi:

* 1. **Uzņēmējdarbības konkurētspējas un MVU programma**

*EM kompetence*

*- Komisijas sniegtā informācija*

Sanāksmes laikā Eiropas Komisija sniegs informāciju par Uzņēmējdarbības konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - MVU) programmu, kas tiks publicēta š.g. 30.novembrī. Uzņēmējdarbības konkurētspējas un MVU programma ir viens no ES budžeta 2020.gada instrumentiem, kas balstīsies uz Eiropas Komisijas paziņojuma „Rūpniecības politika – konkurētspējas uzlabošana”.

* 1. **Rūpniecības politikas pamatiniciatīva – rūpniecības politikas īstenošanas stiprināšana visā ES**

*EM kompetence*

*- Padomes secinājumu pieņemšana*

Sanāksmes laikā ir plānots apstiprināt „Padomes secinājumus par rūpniecības politikas pamatiniciatīvu – rūpniecības politikas īstenošanas pastiprināšana visā ES”. Padome secinājumus izstrādājusi, balstoties uz vairākiem Komisijas paziņojumiem, kā arī atsaucoties uz saviem līdzšinējiem secinājumiem, kas iezīmē galvenos izaicinājumus rūpniecības jomā. Vienlaikus Padome secinājumus izstrādājusi ievērojot standartizācijas jomā īstenoto pasākumu kopumu.

Padomes secinājumi pievēršas diviem būtiskiem aspektiem: ES rūpniecības konkurētspējas palielināšana un MVU globālo iespēju izmantošana.

Latvija **kopumā atbalsta** Padomes secinājumu apstiprināšanu, jo tie akcentē galvenos rīcības virzienus gan nacionālā, gan ES līmenī Eiropas rūpniecības konkurētspējas palielināšanai.

Latvija **atzinīgi vērtē** visu Padomes secinājumos uzsvērto pasākumu nozīmīgumu. Tajā pat laikā Latvija norāda uz šādiem rīcības virzieniem rūpniecības konkurētspējas paaugstināšanai, kuriem īsākā un vidējā termiņā pievēršama pastiprināta uzmanība:

* Visa veida inovācijas un inovatīvu risinājumu attīstīšana, pielietošana un izplatīšana ilgtspējīgai un globāli konkurētspējīgai rūpniecībai;
* Enerģētikas infrastruktūras attīstība, izveidojot vienotu Baltijas enerģētikas tirgu un integrējot to Eiropas enerģētikas tirgū;
* ES un dalībvalstu regulējuma uzlabošana, administratīvā sloga samazināšana;
* Aktuāls nacionālā un ES līmeņa izaicinājums ir labākas finanšu pieejamības MVU nodrošināšana;
* To iniciatīvu atbalsts, kas vecina industriālo klasteru attīstību, jo īpaši dažādu reģiona pārrobežu klasteru sadarbības iniciatīvu.

MVU globālo iespēju izmantošanas sekmēšanai, Latvija **uzskata**, ka Eiropas, tostarp Latvijas, uzņēmumu, kas galvenokārt ir MVU, tirgus pieejamības interešu trešajās valstīs sekmēšanai ES būtiski ir realizēt pārdomātu un mērķtiecīgu tirdzniecības politiku, ar kuras palīdzību tiktu nodrošināti pieņemami starptautiskās tirdzniecības nosacījumi ES preču un pakalpojumu eksporta tirgos, kā arī piekļuve trešo valstu izejvielām un publisko iepirkumu tirgiem. Līdztekus tam ES līmenī ir jānodrošina efektīvs atbalsts MVU globālās konkurētspējas stiprināšanai caur dažādām iniciatīvām.

Padomes secinājumi uzsver arī korporatīvās sociālas atbildības lomu vispārējā ES rūpniecības konkurētspējas kontekstā. Latvija **uzskata**, ka ES un dalībvalstu pārvaldes institūcijas ar sociālo partneru aktīvu atbalstu un iesaisti var aicināt ikvienu uzņēmumu korporatīvo sociālo atbildību iekļaut nākotnes biznesa vīziju pamatos, uzsverot tās pievienoto vērtību uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanā un izvirzot par vienu no konkurētspējas priekšrocībām. Vienlaikus Latvija **vērš uzmanību**, ka korporatīvās sociālās atbildības īstenošanai ir jābūt brīvprātīgai iniciatīvai.

* 1. **Ietekmes novērtējumi Padomē**

*EM kompetence*

*- Padomes secinājumu pieņemšana*

Sanāksmes laikā tiek plānots apstiprināt „Padomes secinājumus par ietekmes novērtējumu veikšanu Padomē”. Padomes secinājumos uzsvērta Lietpratīga regulējuma loma ekonomikas atveseļošanās un izaugsmes veicināšanas procesā, kā arī tajā noteikto principu sistemātisks pielietojums visā Eiropas Savienības politikas veidošanās procesā.

Likumdošanas procesā, pieņemot izvērtētus lēmumus, ir svarīgi ņemt vērā atbilstošu informāciju par Padomes grozījumu potenciālo īstermiņa un ilgtermiņa sociālo, vides un ekonomikas ietekmi, ieskaitot ietekmi uz konkurētspēju, MVU un valsts budžetu. Ietekmes novērtējumi tiek gatavoti  kā palīdzība uz vispusīgas  informācijas analīzes balstītu un izvērtētu Padomes lēmumu pieņemšanā.

            Secinājumos dalībvalstis tiek mudinātas, balstoties uz nepieciešamību un pieejamību, prezentēt un apspriest informāciju par Padomes rosināto grozījumu tiesību aktu priekšlikumos ietekmi uz ekonomikas, vides, sociālo un citām jomām dalībvalstīs.

Latvija kopumā **atzinīgi vērtē** Padomes secinājumu projektu par ietekmes novērtējumiem Padomē un uzskata, ka šie secinājumi ir solis uz priekšu, lai izpildītu Starpinstitūciju vienošanos par labāku likumdošanas procesu ar mērķi uzlabot ES likumdošanas procesa kvalitāti. Latvija **augstu vērtē** Komisijas izveidoto ietekmes novērtējumu sistēmu un tās nozīmīgo lomu Eiropas Savienības likumdošanas procesa kvalitātes uzlabošanā. Latvija viennozīmīgi **uzskata**, ka ir nepieciešams pilnveidot ietekmes novērtējuma procesu un vēlas uzsvērt, ka, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas situāciju Latvijā un visā Eiropas Savienībā, Padomei īpašs uzsvars būtu liekams un atbilstoši būtu jāizvērtē savu jauno likumdošanas iniciatīvu ietekme uz konkurētspēju, MVU un dalībvalstu budžetiem.

* 1. **Vienotā tirgus foruma rezultāti**

*EM kompetence*

*- Viedokļu apmaiņa*

*- Padomes secinājumu pieņemšana*

Sanāksmes laikā ir plānots apstiprināt „Padomes secinājumus par Vienotā tirgus foruma rezultātiem”, kurus ir sagatavojusi Polijas Prezidentūra, lai uzsvērtu Vienotā tirgus foruma nozīmīgumu. Secinājumos tiek uzrunātas tādas lietas kā Eiropas profesionālā karte, alternatīva strīdu risināšana un strīdu risināšana tiešsaistē, „Vienotie kontaktpunkti”, e-komercija, ES valsts iepirkuma likumdošana, labāka sabiedrības iesaistīšana ES likumdošanas izstrādes procesos, Vienotā tirgus likumdošanas labākas ieviešanas jautājumi, kā arī sniegt politiska apņemšanās no Padomes puses, aicinājumi Komisijai strādāt pie Vienotā tirgus akta ieviešanas, kā arī turpmākiem soļiem Vienotā tirgus stiprināšanā.

Latvija konsekventi **kopumā atbalsta** ES Vienotā tirgus stiprināšanu un ar to saistītos pasākumus. Efektīvi funkcionējošs Vienotais tirgus ir Eiropas un līdz ar to arī Latvijas ekonomikas konkurētspējas stūrakmens. Vienkāršāka, brīvāka pārrobežu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana ir svarīga Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai ES kontekstā.

* 1. **Sadarbība ar austrumu kaimiņvalstīm muitas jomā**

*FM kompetence*

*- Padomes secinājumu pieņemšana*

Sanāksmes laikā ir plānots, ka tiks pieņemti Padomes secinājumi par sadarbību ar Austrumu kaimiņvalstīm muitas jomā.

ES kaimiņattiecību politikas galvenais mērķis ir nepieļaut ES kaimiņvalstu diskriminēšanu un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas katrai no tām, ievērojot vienotus noteikumus un principus. ES Austrumu kaimiņvalstis – Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija, Moldova, Ukraina, Baltkrievija, Krievija un Kazahstāna ir izteikušas gatavību veikt politiskās, sociālās un ekonomiskās reformas. Muitai kā vienai no robežkontrolē iesaistītajām institūcijām ir būtiska loma starptautiskās sadarbības un godīgas starptautiskās tirdzniecības veicināšanā.

Padomes secinājumi par sadarbību ar Austrumu kaimiņvalstīm muitas jomā balstās uz šādiem principiem: (1) Drošas un raitas tirdzniecības veicināšana; (2) Riska pārvaldība un kontrabandas apkarošana; (3) Muitas modernizācija; (4) Pieejamo finanšu atbalsta mehānismu izpēte; (5) Stratēģisko muitas sadarbības ietvaru ar Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju izstrādāšana un apstiprināšana; (6) ES un Austrumu kaimiņvalstu muitas dialogu noteiktos un regulāros forumos turpināšana. Secinājumi arī nosaka, ka 2013.gada beigās Eiropas Komisija sniedz ziņojumu Padomei par panākto progresu.

**Latvija kopumā atbalsta** Padomes secinājumu projektu par sadarbību ar Austrumu kaimiņvalstīm muitas jomā, jo Austrumu kaimiņvalstu integrācija ES ir Latvijas stabilitātes un izaugsmes interesēs.

**1.5. Citi jautājumi**

1. **"Eiropas kuģubūve"**

*EM kompetence*

*Komisijas sniegtā informācija*

Sagaidāms, ka Eiropas Komisija sniegs informāciju par aktuālo situāciju kuģubūves sektorā, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju Eiropā un pasaulē, kā arī vērtējumu par tā turpmākās attīstības perspektīvām. Lai stātos pretī šī brīža izaicinājumiem, EK aicina izmantot iespējas, ko piedāvā attīstības valstu tirgi, kā arī palielināt Eiropas kuģubūves industrijas inovāciju kapacitāti. EK aicina uz aktīvu sadarbību rūpniecību, sociālos partnerus un valsts un pašvaldības institūcijas, īpaši uzsverot nepieciešamību fokusēties uz sekojošiem aspektiem: izaugsme, attīstība un inovācijas, pieeja finansējumam, godīgas konkurences nodrošināšana.

1. **Priekšlikums Regulai par Eiropas mēroga standartizāciju**

*EM kompetence*

*Prezidentvalsts sniegtā informācija*

Š.g. 1.jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu regulai par Eiropas standartizāciju ar mērķi 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. Regulas projekts paredz risināt trīs galvenās problēmas: (1) Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma izstrādāto standartu standartizācijas procesa ilgumu samazināšana; (2) MVU un citu ieinteresēto pušu pārstāvju atbilstošas pārstāvības nodrošināšana standartizācijas procesā, jo īpaši standartu izstrādē pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma; (3) IKT standartu izmantošanas paplašināšana ieviešot jaunu sistēmu, kas publiskā iepirkuma jomā ļauj izmantot IKT standartus, kurus izstrādā organizācijas, kas nav Eiropas standartizācijas organizācijas.

Latvija kopumā atbalsta regulas projekta mērķi palielināt standartu un Eiropas standartizācijas ieguldījumu iekšējā tirgus darbības uzlabošanā, izaugsmes un inovācijas veicināšanā un ES uzņēmumu konkurētspējas sekmēšanā. Latvija kopumā atbalsta regulas projektā ietvertos risinājumus standartizācijas procedūru paātrināšanai, ieinteresēto pušu iesaistīšanai un starptautisko IKT tehnisko specifikāciju „atzīšanai” Eiropā. Latvijai ir būtiskas uzsāktās diskusijas par obligāti piemērojamo standartu pieejamības uzlabošanu, kas paredzētu risinājumus standartu tulkošanas izmaksu samazināšanai, kas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.  Latvija ir aicinājusi skaidri noteikt, ka ES politikas virzienu un tiesību aktu atbalstam izmantojamo Eiropas standartu (obligāti piemērojamos standartus, uz kuriem ir atsauces ES tiesību aktos) gadījumā ES (ES institūcijām) ir jānodrošina to tulkošana ES valstu oficiālajās valodās līdzīgi kā tas tiek darīts ar ES tiesību aktu tekstiem.

1. **Priekšlikums ražojumu saskaņošanas direktīvas pielāgot Lēmumam** **Nr. 768/2008 (jaunais tiesiskais regulējums)**

*EM kompetence*

*Komisijas sniegtā informācija*

Jaunajā tiesiskajā regulējumā (JTR) ietilpst trīs savstarpēji papildinoši ES tiesību instrumenti: Regula Nr. 764/2008 par procedūrām, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, Regula (EK) Nr. 765/2008 par akreditāciju un tirgus uzraudzību un Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotas sistēmas izveidi.

Regula Nr. 764/2008 nosaka kārtību, kādā savstarpējās atzīšanas princips ir jāievēro valsts institūciju darbā, piemērojot valsts tehniskos noteikumus EEZ valstīs ražotajām vai brīvā apgrozībā likumīgi laistajām precēm; tiesību un pienākumu sadalījumu starp valsts kompetentajām iestādēm un komersantiem savstarpējās atzīšanas procedūras ietvaros, kā arī īstenojamo administratīvo procedūru vienkāršošanas nolūkā nosaka pienākumu valstij izveidot vienu vai vairākus produktu informācijas punktus komersantu informatīvajam atbalstam.

Regula Nr. 765/2008 ieviesa noteikumus par akreditāciju (instrumentu, ar ko novērtēt atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci) un prasības attiecībā uz trešo valstu produktu tirgus uzraudzības un kontroles organizēšanu un veikšanu. No 2010. gada 1. janvāra šis regulējums ir tieši piemērojams visās ES valstīs.

Lēmums 768/2008/EK izveido kopēju ES ietvaru saskaņošanas tiesību aktiem par produktiem. Šajā ietvarā ietilpst noteikumi, kurus parasti izmanto ES tiesību aktos par produktiem (piem., definīcijas, uzņēmēju pienākumi, paziņotās struktūras, drošības mehānismi u. c.). Minētie kopējie noteikumi ir pastiprināti, lai nodrošinātu direktīvu efektīvāku piemērošanu un izpildi praksē. Ieviesti jauni elementi, kā, piemēram, importētāju pienākumi, kas ļauj ievērojami uzlabot produktu drošumu tirgū.

Pielāgot JTR tika izstrādātas direktīvas attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību;  iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē; liftiem; spiediena iekārtām; mērinstrumentiem; elektromagnētisko savietojamību; elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās; pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū; neautomātiskiem svariem; ka arī par vienkāršām spiedtvertnēm.

1. **Eiropas Tūrisma foruma un neoficiālās ministru sanāksmes rezultāti (Krakova, 2011. gada 5.−7. oktobris)**

*EM kompetence*

*Prezidentvalsts sniegtā informācija*

Ikgadējā Eiropas Tūrisma foruma, kas notika š.g. 5.-7.oktobrī Krakovā Polijā galvenā tēma bija 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. ES ir nepieciešams stiprs, elastīgs un inovatīvs tūrisma sektors, kas spējīgs nekavējoties reaģēt uz jebkuru kritisku situāciju, tāpēc diskusijas Eiropas tūrisma forumā norisinājās par šādām tēmām: sociālekonomisko zināšanu bāzes par tūrismu konsolidācija un inovācijas, informācija un komunikācijas tehnoloģijas tūrismā.

Neformālās ministru tikšanās tēma bija: „Komisijas Tūrisma komunikācijas ziņojuma ieviešanas galvenie aspekti”: Eiropas atpazīstamības veicināšana trešajās valstīs: stiprinot transnacionālo sadarbību starp Komisiju, dalībvalstīm (kandidātvalstīm) un to nacionālajām tūrisma organizācijām (sadarbībā ar Eiropas Ceļojumu komisiju (ECK)).

Likumdošanas iniciatīva „Eiropas zīmols tūrisma sektorā” tika iekļauta EK Darba programmā 2012.gadam.

Pēc neformālās ministru sanāksmes tika parakstīta vienošanās starp Komisija un ECK, kas nosaka pamatus Eiropas kā tūrisma galamērķa popularizēšanai nākotnē, tas paredz Komisija un ECK dalībvalstu kopējus veicināšanas pasākumus, lai popularizētu Eiropu kā tūrisma galamērķi tālajos tirgos (Brazīlija, Ķīna, ASV, Kanāda un Japāna). Vienošanās nosaka, ka portāls [www.visiteurope.com](http://www.visiteurope.com) būs primārā mārketinga platforma paredzot valstīm lielākas iespējas līdzdarboties portāla saturā.

1. **Konference par Vadošo tirgu iniciatīvu un Eiropas inovācijas partnerību īstenošanu – rezultāti (Varšava, 2011. gada 26. un 27. oktobris)**

*Prezidentvalsts sniegtā informācija*

Polijas prezidentūra un Eiropas Komisija organizēja politikas līmeņa semināru (konferenci), kuras mērķis bija novērtēt Vadošo tirgu iniciatīvu (*Lead market initiative* – LMI) un Eiropas Inovācijas partnerību iniciatīvu (EIP).

LMI ir iniciatīva ar mērķi likvidēt šķēršļus inovācijas attīstībai (jaunu produktu un pakalpojumu ienākšanai tirgū) sešos sektoros (e-veselība, ilgtspējīga būvniecība, „inteliģenti” audumi, bioloģiskie produkti, otrreizējā pārstrāde, atjaunojamā enerģija). Galaziņojums par LMI, kas tika publicēts 2011.gada jūlijā, norādīja uz nepieciešamību pēc lielāka uzsvara uz pieprasījuma stimuliem inovācijai attīstīšanai. Konferencē tika diskutēti jautājumi par LMI iniciatīvas novērtējumu, kā arī par to, kā apvienot pieprasījuma un piedāvājuma inovācijas politikas, piemēram, Eiropas Inovāciju partnerībās. Konference īpaši pievērsās arī jautājumam, kā pastiprināt saikni starp industrijas un inovācijas politikām. Vienlaikus tika diskutēts par trim galvenajiem jautājumiem: (1) Kāda varētu būt LMI nākotne? (2) Kāda varētu būt EIP nākotne un vai EIP jāsaista ar LMI? (3)Vai būtu jāsasaista pieprasījuma un piedāvājuma pušu inovācijas politikas, piemēram, apvienojot LMI un EIP iniciatīvas?

Konferencē piedalījās gan uzņēmumu pārstāvji, gan valsts sektora pārstāvji, gan ES, nacionāla un reģionāla līmeņa politikas veidotāji.

1. **„Apvārsnis 2020”**

*Komisijas sniegtā informācija*

Paredzams, ka sanāksmes laikā Eiropas Komisija prezentēs vienoto pētniecības un inovācijas stratēģisko ietvaru „Horizon 2020” („Apvārsnis 2020”).

Stratēģijā „Eiropa 2020” ir nosprausts mērķis panākt finansējumu pētniecībai un attīstībai 3% apmērā no iekšzemes kopprodukta gadā. Lai panāktu šo mērķi viens no Komisijas ierosinājumiem bija pārskatīt ES finanšu instrumentus pētniecībai un inovācijai, izveidojot vienotu stratēģisko ietvaru (Apvārsnis 2020), kas novērstu sektora sadrumstalotību un apvienotu nacionālās pētniecības programmas. Pētniecībai un inovācijai vienotajā stratēģiskajā ietvarā „Apvārsnis 2020” laika posmam no 2014. līdz 2020.gadam EK iecerējusi piešķirt 80 miljardus eiro.

Š.g. 30.novembrī EK nāks klajā ar pirmo oficiālo dokumentu par vienoto stratēģisko ietvaru „Apvārsnis 2020”, kurā tiks piedāvāts redzējums tādos svarīgos aspektos, kā pētniecības un inovācijas finansējuma sadalījums, programmas, atbalsts lielajiem projektiem (piemēram, ITERA, GALILEO, GMS).

1. **Vienotā tirgus akta īstenošana**

*EM kompetence*

*Komisijas sniegtā mutiska informācija par akta īstenošanu*

Pēc Eiropas Komisijas prezidenta J.M.Barroso lūguma prof. M.Monti 2010.g. maijā sagatavoja ziņojumu par trūkumiem un iespējām stiprināt vienoto tirgu. 2010.g. 27.oktobrī Komisija pieņēma paziņojumu Ceļā uz Vienotā tirgus aktu, nosaucot 50 prioritārus pasākumus, kam sekoja Eiropas līmeņa sabiedriskā apspriešana. Pēc tās, 2011.g. aprīlī Komisija pieņēma galējo Vienotā tirgus aktu, nosaucot 12 prioritāros rīcības virzienus un 12 pamatdarbības ES Vienotā tirgus stiprināšanā. Par šiem paziņojumiem sagatavotas un apstiprinātas attiecīgas nacionālās pozīcijas. Komisijas apņemšanās ir šīs 12 pamatdarbības (MVU piekļuve finansējumam, iedzīvotāju mobilitāte, intelektuālā īpašuma tiesības, patērētāji - vienotā tirgus dalībnieki, pakalpojumi, enerģētikas un transporta infrastruktūras tīkli, digitālais vienotais tirgus, sociālā uzņēmējdarbība, enerģijas nodokļu direktīva, sociālā kohēzija, uzņēmumu regulatīvā vide, publiskie iepirkumi) realizēt, pieņemt Komisijā līdz 2011.g. beigām un panākt pieņemšanu Padomē un Eiropas Parlamentā līdz 2012.g. beigām.

Latvija pilnībā atbalsta Vienotā tirgus stiprināšanu un Vienotā tirgus akta iniciatīvu. Detalizētāks viedoklis atspoguļots apstiprinātajās (2011.g. janvāra un 2011.g. maija) pozīcijās, kā arī nacionālajās pozīcijās pie konkrēta Komisijas priekšlikuma, kas jau ir pieņemts un par kuru uzsāktas diskusijas, vai kas vēl tikai tiks publicēts.

Latvijas interesēs ir nodrošināt pēc iespējas ātrāku 12 pamatdarbību realizēšanu, ievērojot Latvijas nacionālās intereses, kā arī raudzīties plašākā perspektīvā uz ES Vienotā tirgus stiprināšanu arī pēc Vienotā tirgus akta. Minētās 12 pamatdarbības ir vairāku nozaru ministrijas kompetencē, tomēr to mērķis ir atvieglot uzņēmēju un ES iedzīvotāju iespēju realizēšanu ES Vienotajā tirgū. Septiņām no divpadsmit SMA nosauktajām pamatdarbībām ir pieņemti konkrēti Komisijas priekšlikumi (direktīvas un regulas), kā arī veiktas citas darbības SMA nosaukto pamatdarbību kontekstā.

1. **Pakalpojumu direktīva: īstenošanas stāvoklis**

*EM kompetence*

*Komisijas sniegta mutiska informācija*

Sanāksmes laikā ir sagaidāms, ka Komisija sniegs mutisko informāciju par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Ieviešot Pakalpojumu direktīvas prasības Latvijā, tika veikti šādi pasākumi:

* Horizontālās normas tika noteiktas Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā, nosakot organizatoriskos un tiesiskos pamatus pakalpojuma sniegšanai un saņemšanai. Pilnveidojot regulējumu, kas pārņem Pakalpojumu direktīvas prasības, izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā” (16.11.2011. atbalstīts 1.lasījumā) Likumprojekta mērķis ir novērst Komisijas konstatētās nepilnības.
* Vienotais kontaktpunkts tika ieviests, balstoties uz koncepciju, kura ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2009.gada 28.maija [rīkojumu Nr.342](http://www.likumi.lv/doc.php?id=192695). Par Latvijas vienoto kontaktpunktu ir izvēlēts vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv). Turpinās darbs pie portāla pilnveidošanas.
* Tika paplašināta Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI), kura nodrošina drošu un ātru datu apmaiņu starp ES dalībvalstu atbildīgajām valsts līmeņa, reģionu un pašvaldību iestādēm. 2011.gada novembrī IMI sistēmā bija reģistrētas 52 Latvijas iestādes.

1. **Patēriņa tirgu rezultātu apkopojums**

*EM kompetence*

*Komisijas sniegtā informācija*

Kopš 2008.gada Eiropas Komisija ir publiskojusi kopumā jau sešus patēriņa tirgu pārskata ziņojumus (sestais ir publicēts 21.10.2011.), kuru galvenais mērķis ir noteikt, kuras tirgus daļas nedarbojas sekmīgi attiecībā uz patērētājiem. Pārskata ziņojuma veikšana ir galvenais Komisijas instruments, lai identificētu minētās tirgus daļas, veiktu to padziļinātu analīzi un noteiktu risinājuma variantus to darbības uzlabošanai. Ziņojums tiek publicēts divas reizes gadā.

Rudens pārskata ziņojumā tiek apskatīti tādi rādītāji kā piedāvājumu salīdzinājums, patērētāju apmierinātība, uzticība mazumtirgotājiem, sūdzības, preču cenas un drošums. 2011.gada 21.oktobra publicētajā sestajā patēriņa tirgu pārskata ziņojumā konstatēts, ka pakalpojumu tirgus sfēras rādītāji joprojām ir neapmierinoši, zem vidējā līmeņa rādītājiem ir infrastruktūras (pasta, ūdensapgādes, elektroapgādes, vilciena) un finanšu pakalpojumi.

Lielākie uzlabojumi visā ES ir konstatēti tādās pakalpojumu sfērās kā investīcijas, pensijas un vērtspapīri; kafejnīcas, bāri, restorāni; ne pirmās nepieciešamības preces. Tomēr neskatoties uz to, investīcijas, pensijas un vērtspapīru pakalpojumu tirgus ieņem pēdējo vietu starp rādītājiem. Savukārt degvielas un elektrības pakalpojumi uzrāda lielāko kritumu starp līdzīgu pakalpojumu tirgu rādītājiem. Pārskata ziņojumā norādīts, ka Latvijas pakalpojumu tirgus rādītāji dažās pozīcijās, tādās kā fiksētie un mobilie sakari, vilcienu un banku pakalpojumi, ierindojas augstākā pozīcijā nekā ES kopumā.

Savukārt preču tirgos ar dažiem izņēmumiem (lietots autotransports, degviela) ES kopumā preču tirgu funkcionēšanas rādītāji ir ievērojami uzlabojušies.

Attiecībā uz dalībvalstu sūdzībām Eiropas Komisija šobrīd strādā ar attiecīgajām valstu iestādēm, lai izpildītu Sūdzību rekomendācijas (C(2010)3021 final), kas nodrošinās turpmākajiem pārskatiem salīdzināmus datus par sūdzībām visā ES.

1. **Priekšlikums Direktīvai par nenosakāmu autortiesību darbu aizsardzību**

*KM kompetence*

*Prezidentvalsts sniegta informācija par panākto progresu*

Priekšlikuma mērķis ir radīt tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu likumīgu pārrobežu piekļuvi tiešsaistē pieejamiem nenosakāmu autoru darbiem (t.i. tādiem darbiem, kuru autortiesību īpašnieki nav zināmi vai atrasti), kas atrodas publiski pieejamās bibliotēkās, izglītības iestādēs, muzejos, arhīvos, filmu mantojuma iestādēs un sabiedriskajās raidorganizācijās, ja šīs iestādes izmanto nenosakāmu autoru darbus ar sabiedrības interesēm saistītu mērķu īstenošanai.

Polijas prezidentūras laikā ES dalībvalstis ir uzsākušas diskusijas par priekšlikumu direktīvai.

1. **Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā**

*FM kompetence*

*Progresa ziņojums*

Š.g. jūnijā tika sagatavota sākotnējā pozīcija „Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā”, kurā tika pausts, ka Latvija kopumā atbalsta regulas projektu, jo tas precizē iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, un darbības termiņus, ar nosacījumu, ka tajā tiek veiktas izmaiņas, kas ļautu regulu piemērot atbilstoši Latvijas situācijai un interesēm, it īpaši attiecībā uz prasību muitas iestādēm piemērot īpašu procedūru mazos sūtījumos sūtītu viltoto preču iznīcināšanai.

Viens no Latvijai aktuālākajiem jautājumiem ir regulas projekta 24.pants, kurš paredz iespēju izmantot speciālu procedūru attiecībā uz mazu sūtījumu iznīcināšanu, jo:

* nav skaidri definētas tās robežvērtības, ko uzskata par maziem sūtījumiem;
* „valstij nebūtu jāuzņemas viltotu preču iznīcināšanas izmaksas (tajās ietilpst arī administratīvās izmaksas par iznīcināšanas organizēšanu);
* muitas iestādes nevar uzņemties atbildību noteikt, ka preces ir viltotas, nesaņemot attiecīgu apstiprinājumu no tiesību īpašnieka;
* šī procedūra kopumā nesamazinās administratīvo slogu, bet administratīvais slogs tiks pārdalīts samazinot to tiesību īpašniekiem un palielinot muitas iestādēm (jo muitas iestādei nevis tiesību subjektam būs jāpierāda, ka ir pārkāptas IĪT un tas attiecīgi jānorāda lēmuma pamatojumā, kuru nosūtīs preču īpašniekam.

Ņemot vērā augstākminēto, uzskatām, ka 24.pantu no Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā nepieciešams svītrot. Lietderīgāk būtu deleģēt muitas iestādēm tiesības pieņemt lēmumu par viltotu preču iznīcināšanu, pamatojoties uz tiesību īpašnieka sniegto apstiprinājumu, ka attiecīgās preces pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. Tādējādi nebūtu nepieciešami tiesas spriedumi, lai atzītu preces par viltotām, un  līdz ar to ievērojami paātrinātos viltoto preču iznīcināšanas procedūra, kā arī tiktu ietaupīti administratīvie izdevumi tiesību īpašniekiem.

Pašlaik ir noslēdzies regulas 1.lasījums, un tiek gatavota jauna šī regulas projekta redakcija.

1. **Priekšlikums Direktīvai par alternatīvu strīdu izšķiršanu (*ADR*) un priekšlikums Regulai par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (*ODR*)**

*EM kompetence*

*Komisijas sniegtā informācija*

Tiek plānots, ka sanāksmes laikā Komisija sniegs informāciju par Priekšlikumu Direktīvai par alternatīvu strīdu izšķiršanu (ADR) un priekšlikums Regulai par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (ODR), kas tiks publicēts š.g. 29. novembrī.

1. **Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par patērētāju aizsardzības programmu (2014 –2020)**

*EM kompetence*

*Komisijas sniegtā informācija*

Š.g. 9.novembrī Eiropas Komisija apstiprināja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014.–2020.gadam (turpmāk - Regulas projekts), kuras mērķis ir turpināt 2007.–2013. gada Kopienas rīcības programmas patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā iesākto – nodrošināt, lai ES iedzīvotāji, baudot drošību un ekonomisko interešu pienācīgu aizsardzību, visā pilnībā varētu izmantot vienotā tirgus priekšrocības. Regulas projekts, tāpat kā citi ES patērētāju aizsardzības politikas instrumenti, atzīst, ka izmantojot tieši patērētāju izdevumu vareno spēku (šie izdevumi ir 56 % no ES IKP), tiks veicināta virzība uz mērķi atjaunot ES izaugsmi. Lai to paveiktu, nepieciešams vienotajā tirgū galveno uzmanību veltīt pilntiesīgam patērētājam.

* Jaunās programmas finansējums paredzēts pamatā četru konkrētu mērķu atbalstam ES līmenī:
* Drošums — ar efektīvu tirgus pārraudzību visā ES teritorijā nostiprināt un palielināt ražojumu drošumu.
* Informēšana un izglītošana — pilnveidot patērētāju izglītotību, informētību un izpratni par savām tiesībām, izstrādāt faktu bāzi patērētāju politikai un atbalstīt patērētāju organizācijas.
* Tiesības un to aizsardzība — konsolidēt patērētāju tiesības jo īpaši ar regulatīvām darbībām un darīt vieglāk pieejamu tiesību aizsardzību, tostarp alternatīvu strīdu izšķiršanu.
* Tiesību īstenošana — atbalstīt patērētāju tiesību īstenošanu, nostiprinot sadarbību starp valstu izpildiestādēm un sniedzot padomus patērētājiem.

Minētie četri programmas mērķi izaugsmes un konkurētspējas aspektā atbalsta stratēģiju “Eiropa 2020” attiecībā uz tādu problēmaspektu risināšanu kā digitalizācijas programma (nodrošināt, lai digitalizācijas faktiskais rezultāts būtu lielāka patērētāju labklājība), ilgtspējīga izaugsme (pāriet uz ilgtspējīgākiem patēriņa modeļiem), sociālā iekļaušana (ņemt vērā mazaizsargātu patērētāju īpašo stāvokli un novecojošas sabiedrības vajadzības) un lietpratīgs regulējums (patērētāju tirgu pārraudzīt tā, lai palīdzētu izstrādāt lietpratīgus, precīzi orientētus noteikumus).

Regulas projektā paredzētās programmas īstenošanai laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ir paredzēti 197 miljoni eiro.

1. **Kohēzijas politika**

*FM kompetence*

*Komisijas sniegtā informācija*

Š.g. 6. oktobrī Eiropas Komisija nāca klajā ar regulu priekšlikumiem 2014. – 2020. gada plānošanas periodam, kas nosaka Kohēzijas politikas finansējuma sadalījuma principus dalībvalstu starpā, atbalsta jomas, kā arī kopīgos noteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālo fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu vadības un ieviešanas jautājumos. Sanāksmes laikā ir plānots, ka Komisija sniegs papildus informāciju par Kohēzijas politikas nākotni.

Š.g. 15. novembrī tika apstiprināta FM sagatavotā Latvijas Republikas Pozīcija Nr.1 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020. gada plānošanas periodam”. Šajā pozīcijā ir atspoguļotas Vispārējās regulas priekšlikuma normas, kā arī Latvijas pozīcija attiecībā uz stratēģiskās plānošanas jautājumiem.

1. **REACH – ziņojums un pārskatīšana, ņemot vērā ES konkurētspējas jautājumus**

*VARAM kompetence*

*Čehijas Republikas delegācijas sniegta informācija*

1. **REACH un to kandidātvielu saraksts, kuras rada ļoti lielas bažas**

*VARAM kompetence*

*Komisijas sniegtā informācija*

Plānots, ka sanāksmes laikā tiks sniegta informāciju par REACH.

Pirmkārt, Čehijas Republika informēs dalībvalstis par tās sagatavoto nepapīru par REACH pārskatīšanu saistībā ar ES konkurētspējas veicināšanu. Latvija, iepazīstoties ar izplatīto nepapīru, uzskata, ka Čehijas Republikas priekšlikums ir ļoti vienpusīgs un neņem vērā ilgtermiņa efektus, kas attiektos uz cilvēku veselību un vidi, tāpēc tam ir nepieciešams papildus izvērtējums.

Otrkārt, ir paredzēts, ka sanāksmes laikā Eiropas Komisija sniegs informāciju par tādu REACH kandidātvielu sarakstu, kuras rada ļoti lielas bažas.

1. **Latvijas delegācija**

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

Delegācijas dalībnieki: **Juris Štālmeistars,** Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietnieks

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

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

**Larijs Martinsons**, Finanšu ministrijas nozares padomnieks Latvijas Republikas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

Iesniedzējs: Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

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](mailto:Inese.Balode@em.gov.lv)

15:38

M.Zjurikova

Ekonomikas ministrijas

Ārējo ekonomisko attiecību departaments

67013001, Marija.Zjurikova@em.gov.lv