**REGERINGSKANSLIET**

Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning

 Ministerrådet

|  |
| --- |
|  |

Enheten för Europeiska Unionen

**Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel)**

den 31 maj 2012

**Handelsministrarnas möte**

1. **Godkännande av den preliminära dagordningen**

**Diskussion om pågående lagstiftningsärenden (*Legislative deliberations*)**

1. **Godkännande av A-punktslistan**
2. **Övriga frågor**

**GSP**

Inom EU finns ett system (allmänna preferenssystemet, Generalized System of Preferences, GSP), som ensidigt erbjuder tullfrihet respektive tullförmåner vid import från utvecklingsländer till EU. Den gällande rådsförordningen om GSP upphör senast den 31 december 2013. Därför måste en ny rådsförordning beslutas så att ordinarie importtull inte kommer att debiteras för utvecklingsländer vid import till EU.

Vid handelsministrarnas möte den 16 mars 2012 enades medlemsstaterna kring ordförandens förslag till förordningstext samt gav ordföranden mandat till att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om den gemensamma slutversionen av förordningstexten.

Vid ministermötet den 31 maj förväntas ordföranden återkomma med återrapportering av de förhandlingar som förts med Europaparlamentet.

Regeringens ståndpunkt: Det är väsentligt att förhandlingen med Europaparlamentet når resultat. I trilogen med Europaparlamentet får vi tyvärr vara beredda på ytterligare kompromisser mot bakgrund av de ändringsförslag som lagts. Regeringen anser att GSP-systemet är ett betydelsefullt instrument för utveckling genom handel. Utgångspunkten är att frihandel stödjer tillväxt och utveckling också i utvecklingsländer. Vi arbetar för ökad frihandel för utvecklingsländer såväl multilateralt(WTO), som regionalt i våra frihandelsavtal och som här genom ensidiga förmåner. För att GSP ska vara ett effektivt verktyg att integrera utvecklingsländer i världshandeln har regeringen konsekvent arbetat för utvidgning av produktomfattningen i det nya GSP-systemet. EU har därtill ett ansvar att fortsatt vara ett föredöme multilateralt. För detta är särskilt EBA (Everything but Arms) och GSP+ viktiga.

**Investeringsförordningen**

Genom Lissabonfördragets ikraftträdande har beslutsbefogenheten på investeringsområdet flyttats från medlemsstaterna till kommissionen. Detta påverkar medlemsstaternas bilaterala investeringsskyddsavtal (Bilateral Investment Treaties, BITs). Kommissionen har därför lagt fram ett förordningsförslag med en övergångsordning för medlemsstaternas BITs. EU:s medlemsstater har slutit närmare 1500 BITs varav Sverige har 68. Avtalen som är legalt bindande och kopplade till internationell tvistlösning, minimerar vissa politiska risker för medlemsstaternas investerare. Dessutom svarar avtalen mot önskemål från tredje länder som ser avtalen som instrument för att förbättra investeringsklimatet och attrahera utländska direktinvesteringar.

Kommissionens förslag till förordning innebär att existerande BITs kan leva kvar till dess att nya EU-avtal ersätter dem. Förutom godkännande av att existerande avtal får finnas kvar under en övergångsperiod, omfattar förordningen också att godkännande i vissa fall ska kunna ges för medlemsstaterna att fortsätta pågående förhandlingar och att påbörja nya. Förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet pågår. Kommissionen har tagit fram ett reviderat kompromissförslag i början av maj. Förhoppningen är ett en överenskommelse ska kunna uppnås inom kort.

Regeringens ståndpunkt: Det finns många potentiella fördelar med en gemensam EU-policy för investeringar som kan ge ökade utländska direktinvesteringar, ökad förhandlingsstyrka och effektivitetsvinster. Regeringen verkar för att legal säkerhet och förutsebarhet för investerarna uppnås samt att nuvarande skyddsnivå kvarstår även i framtiden.

**Ärenden som inte rör lagstiftning (*Non-legislative Activities)***

1. **Godkännande av A-punktslistan**
2. **Grön tillväxt**

*Diskussionspunkt*

Det danska ordförandeskapet avser att diskutera handel och grön tillväxt (avveckling av tullar och andra handelshinder för miljö- och klimatrelaterade varor, teknik och tjänster) under FAC den 31 maj 2012. EU-kommissionen har cirkulerat ett dokument ”Trade liberalisation and green growth” som skall tjäna som underlag till diskussionen.

Regeringens ståndpunkt: Borttagande av tullar och andra handelshinder på miljövaror och tjänster kan öka spridningen av miljöteknik, som i sin tur behövs för att åtgärda problem på miljö- och klimatområdet. Den svenska miljötekniksektorn sysselsätter över 40 000 anställda och omsätter cirka 120 miljarder kronor.  Sverige har därmed starka intressen på området och har liksom många andra länder helst velat se en multilateral lösning för liberalisering på miljöområdet. Givet att frågan är prioriterad är regeringen öppen även för andra lösningar som kan föra frågan framåt. Kommissionens dokument innehåller inga nya konkreta förslag till hur EU ska agera. Det är dock positivt att frågan ligger på bordet och att Kommissionen redogör för hur man arbetar på området. För att behålla fokus på frågan och driva på Kommissionen, föreslår regeringen att frågan tas upp på nytt i FAC under hösten. EU bör dessutom öka ambitionen v.g. miljöfrågorna i EU:s förhandlingar om bilaterala och regionala frihandelsavtalen.

1. **EU-Japan**

*Diskussionspunkt*

Rådet väntas under FAC den 31 maj diskuteraläget vad gällerden gemensamma förstudie, s.k. scoping exercise*,* som för närvarande genomförs med Japan. En sådan förstudie görs alltid innan rådet diskuterar ett mandat för kommissionen att inleda frihandelsförhandlingar. Enligt kommissionen har stora framsteg gjorts, men ortfarande finns några utestående områden. Medlemskretsen i EU är i nuläget splittrad till att gå vidare mot regelrätta förhandlingar. Frågan diskuterades senast i EU-nämnden den 2 mars 2012.

Regeringens ståndpunkt: Regeringen stödjer kommissionens ansträngningar att avsluta scoping exercise inom kort. De japanska åtagandena på senare tid gör att regeringen anser sig nöjd med den text som föreligger och att de utestående punkterna bör lösas i de faktiska förhandlingarna. Regeringen verkar för breda och långtgående frihandels- respektive ramavtal med Japan, något som skulle stärka EU:s ställning i Asien.

1. **EU-USA Högnivåarbetsgruppen för sysselsättning och tillväxt**

*Diskussionspunkt*

HLWGJG etablerades efter beslut vid toppmötet EU-USA i november förra året. Gruppens uppgift är att identifiera åtgärder för att öka den transatlantiska handeln och investeringarna i syfte att skapa nya arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och förbättra den internationella konkurrensen. En interimsrapport ska presenteras vid halvårsskiftet och en slutlig rapport, med rekommendationer, i slutet av året inför nästa toppmöte. Det kan vara fråga om förslag till olika initiativ, från förstärkt regleringssamarbete till ett eller flera bilaterala handelsavtal.

Regeringens ståndpunkt: Regeringen välkomnar samarbetet i högnivåarbetsgruppen vars uppgift är att se över hur det ekonomiska samarbetet EU-USA kan fördjupas. USA är en av våra främsta strategiska partners och Sverige verkar för fördjupad ekonomisk integration och frihandel mellan EU och USA. Sverige önskar att arbetet i HLWGJG ska lägga grunden för förhandlingar EU-USA om ett omfattande och ambitiöst frihandelsavtal.

1. **EU-Kanada CETA**

*Diskussionspunkt*

EU förhandlar med Kanada sedan 2009 om ett omfattande och ambitiöst frihandelsavtal, CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Efter nio förhandlingsrundor har parterna övergått till förhandlingar i mindre grupper. Vissa svårare områden som t.ex. ursprungsregler, offentlig upphandling och immaterialrättsliga frågor återstår att finna en lösning på. Förutsättningar finns emellertid att avsluta förhandlingarna under innevarande år och att på höstens toppmöte EU-Kanada föra upp de frågor som måste lösas på politisk nivå. Datum för toppmötet har ännu inte fastställts.

Regeringens ståndpunkt: Regeringen är pådrivande i EU för att få till stånd ett omfattande och ambitiöst frihandelsavtal EU-Kanada. Ett avtal med Kanada skulle ge betydligt större förutsättningar att förbättra handelsutbytet SE-Kanada och EU-Kanada. För SE är det angeläget att finna en lösning vad gäller den immaterialrättsliga lagstiftningen för läkemedel.

1. **Handels bidrag till tillväxt**

*Diskussionspunkt*

FAC-handel förväntas kort beröra frågan om handelns bidrag till tillväxt. Det är en förberedelse inför Europeiska Rådets möte i juni då handelsfrågorna, och hur handelspolitiken kan bidra till tillväxten inom EU, eventuellt kan komma att beröras inom ramen för det övergripande arbetet med att främja tillväxt och jobbskapande. Givet läget i de multilaterala förhandlingarna inom WTO förväntas bilaterala och regionala frihandelsavtal ägnas särskild uppmärksamhet.

Regeringens ståndpunkt: Som ett omvärldsberoende land är öppna marknader avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling. Att det bidrag som handel med omvärlden kan ge till tillväxt inom EU uppmärksammas av ER är därför välkommet, särskilt som minskade handelshinder kan ge betydande ekonomisk stimulans utan att skapa ökad påfrestning på redan ansträngda statsbudgetar.

1. **Övriga frågor**

**Argentina**

De senaste månaderna har den argentinska regeringen vidtagit en rad protektionistiska åtgärder, bl.a genom att införa ett komplicerat system för importlicenser. I april exproprierade Argentina spanska Repsols majoritetsandel i oljebolaget YPF.

Spanien har reagerat starkt m.a.a. exproprieringen och fört upp frågan i berörda arbetsgrupper, så även vid senaste FAC. Spanien har fått brett stöd från kommissionen och EU:s medlemmar. Kommissionen har diskuterat möjliga motåtgärder med medlemskretsen.

Regeringens ståndpunkt: Vi står inför ett tydligt mönster av protektionistiska åtgärder. Regeringen stödjer därför EU-kommissionens ansträngningar för att komma tillrätta med dessa åtgärder.

**Lunch**

**EU-Indien FTA**

*Diskussionspunkt*

Rådet väntas diskutera läget i frihandelsförhandlingarna mellan EU och Indien, som pågått sedan 2007. Ambitionen är att frihandelsavtal ska slutas detta år.

Regeringens ståndpunkt: Regeringen vill verka för att ett frihandelsavtal sluts med Indien under 2012. Regeringen är pådrivande för att stödja ett ambitiöst, omfattande och samtidigt realistiskt frihandelsavtal som är fördelaktigt för både EU och Indien. Mer frihandel med Indien är viktigt inte bara för EU:s tillväxt, utan också för EU:s strategiska partnerskap med Indien.

**EU-Kina handelsrelationer**

*Diskussionspunkt*

Kina är en central aktör på den globala handelsarenan och handelsrelationen mellan Kina och EU är central för båda parter. Kina är EU:s andra största handelspartner (efter USA) och EU är Kinas viktigaste handelspartner och största exportmarknad. Den snabbt växande kinesiska marknaden utgör en viktig avsättningsmöjlighet för europeiska företag samtidigt som de europeiska företagen bidragit väsentligt till Kinas ekonomiska utveckling genom investeringar, jobb och överföring av teknologi. Kinas imponerande utveckling hade inte varit möjlig utan ett öppet globalt handelssystem. Handelshindren på den kinesiska marknaden är dock fortfarande många och omfattar bl.a. offentlig upphandling, investeringspolitik, exportrestriktioner, immaterialrättsintrång och exportkrediter.

Regeringens ståndpunkt: Den svenska regeringen välkomnar att den viktiga handelsrelationen med Kina står på dagordningen. Landets tillväxt är stor, samtidigt är situationen för de mänskliga rättigheterna bristfällig vilket framförs regelbundet i såväl EU:s som Sveriges dialog med Kina.