

**1. MELLÉKLET**

**Az egységes piaci stratégia, a digitális egységes piaci stratégia, valamint a tőkepiaci unió/bankunió jelenlegi jogalkotási helyzete[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SZAKPOLITIKA MEGNEVEZÉSE** | EURÓPAI  PARLAMENT | AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA |
| **EGYSÉGES PIACI STRATÉGIA** | | | |
|  | **Egységes digitális ügyfélkapu** |  |  |
|  | **Bejelentési eljárás** |  |  |
|  | **Egységes piaci információs eszköz (SMIT)** |  |  |
|  | **Árucsomag (kölcsönös elismerés)** |  |  |
|  | **Árucsomag (megfelelés és jogérvényesítés)** |  |  |
|  | **Kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) - Gyártási mentesség** |  |  |
|  | **e-kártya** |  |  |
|  | **A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló rendelet** |  |  |
|  | **Arányossági vizsgálat a szabályozott szakmákra vonatkozó új szabályozások elfogadását megelőzően** |  |  |
|  | **Társasági jog csomag** |  |  |
|  | **Egészségügyi technológiaértékelés** |  |  |
|  | **Új megállapodás a fogyasztói érdekekért csomag** |  |  |
| **DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC** | | | |
|  | **Internetkapcsolat a helyi közösségékben (WiFi4EU)** |  |  |
|  | **Az online tartalomszolgáltatás határokon átnyúló hordozhatósága** |  |  |
|  | **Barangolás** |  |  |
|  | **Fogyasztóvédelmi együttműködés** |  |  |
|  | **Az elektronikus kereskedelem hozzáadottérték-adója** |  |  |
|  | **Az Uniós intézmények és testületek általi adatvédelem** |  |  |
|  | **Elektronikus Hírközlési Kódex és a Szabályozók Európai Testülete** |  |  |
|  | **Audiovizuális médiaszolgáltatások** |  |  |
|  | **Szerzői jogi reform a látássérült személyek érdekében (a marrákesi szerződés végrehajtása)** |  |  |
|  | **Hozzáférhető formátumú példányok a látássérült személyek számára (a marrákesi szerződés végrehajtása)** |  |  |
|  | **A 470-790 MHz frekvenciasáv használata az Unióban** |  |  |
|  | **Az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás kezelése** |  |  |
|  | **A nem személyes adatok szabad áramlása** |  |  |
|  | **Digitális tartalomszolgáltatási szerződések** |  |  |
|  | **Internetes és egyéb távértékesítési szerződések** |  |  |
|  | **Az online közvetítési szolgáltatások üzleti felhasználóival szembeni tisztességesség (platformok és üzleti felhasználók közötti kapcsolatok)** |  |  |
|  | **Online adatvédelem** |  |  |
|  | **Szerzői jog** |  |  |
|  | **Műsorszórásról szóló rendelet (szerzői jog)** |  |  |
|  | **Kiberbiztonsági jogszabály** |  |  |
|  | **A közszféra információinak (PSI) további felhasználása** |  |  |
|  | **.eu legfelső szintű doménnév** |  |  |
|  | **Kiberbiztonsági Kompetenciaközpont és hálózat** |  |  |
|  | **Nagy teljesítményű számítástechnika** |  |  |
|  | **Az elektronikus kiadványok hozzáadottérték-adója** |  |  |
| **TŐKEPIACI UNIÓ / BANKUNIÓ** | | | |
|  | **Egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás** |  |  |
|  | **Kibocsátási tájékoztató** |  |  |
|  | **Európai kockázatitőke-alap (EuVECA)** |  |  |
|  | **Megelőző szerkezetátalakítási, második esélyt nyújtó és hatékonysági eljárások** |  |  |
|  | **Páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP)** |  |  |
|  | **Az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgálata** |  |  |
|  | **Uniós közösségi finanszírozási keret** |  |  |
|  | **Európai fedezett kötvények kerete** |  |  |
|  | **A befektetési források határokon átnyúló elosztásának elősegítése** |  |  |
|  | **A követelések engedményezésének harmadik felekre gyakorolt hatásai** |  |  |
|  | **A kkv-tőkefinanszírozási piac előmozdítása** |  |  |
|  | **A befektetési vállalkozásokra vonatkozó arányosabb és hatékonyabb szabályok** |  |  |
|  | **Európai piaci infrastruktúra-rendelet (Felügyelet)** |  |  |
|  | **Európai piaci infrastruktúra-rendelet (célravezető szabályozás)** |  |  |
|  | **A központi szerződő felek helyreállítása és szanálása** |  |  |
|  | **Fenntartható finanszírozás: Taxonómia** |  |  |
|  | **Fenntartható finanszírozás: Tájékoztatási kötelezettség** |  |  |
|  | **Fenntartható finanszírozás: Karbonszegénységi referenciamutatók** |  |  |
|  | **A fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumoknak a kielégítési sorrendben elfoglalt helye** |  |  |
|  | **Európai betétbiztosítási rendszer** |  |  |
|  | **A tőkekövetelmények reformja** |  |  |
|  | **veszteségelnyelő képesség és feltőkésítés (rendelet és irányelv)** |  |  |
|  | **A hitelintézetek és befektetési vállalkozások felügyelete** |  |  |
|  | **A nemteljesítő hitelek másodlagos piacaink továbbfejlesztése, beleértve a hatékonyabb értékvisszaszerzést** |  |  |
|  | **A nemteljesítő kitettségre vonatkozó minimális veszteségfedezet** |  |  |
|  | **Az uniós államkötvény-fedezetű értékpapírok kidolgozását elősegítő keret** |  |  |
|  | **Közös védőháló** |  |  |
|  | **Európai Stratégiai Beruházási Alap 2.0** |  |  |
|  | **A gazdasági és monetáris unió elmélyítése** |  |  |
|  | **A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem** |  |  |

** AZ ÖSSZES UNIÓS INTÉZMÉNY HATÁROZOTT POLITIKAI ELKÖTELEZETTSÉGE ESETÉN LEHETSÉGES A MEGÁLLAPODÁS**

**GYORS MEGÁLLAPODÁS LEHETSÉGES A SZOKÁSOS ELJÁRÁSOKAT KÖVETVE**

** AZ ELŐTERJESZTÉS MEGTÖRTÉNT, ÉS MEGEGYEZÉS SZÜLETETT**

**2. MELLÉKLET**

**Példák a javasolt és már elfogadott kezdeményezéseknek az egységes piacot érintő előnyeire**

|  |
| --- |
| ***A már elfogadott kezdeményezések előnyei:***   * ***Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv***, amelyről 2018. június 6-án született megállapodás a társjogalkotók között, 2025-ben összesen 1,45 %-kal járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez és 0,18 %-kal a foglalkoztatáshoz, a 2025-ig kifejtett összesített hatása pedig 910 milliárd eurós értékű gazdasági tevékenységben és 1,304 millió létrejövő további munkahelyben mutatkozhat meg. Becslések szerint 155 milliárd eurót tesz ki azoknak a beruházásoknak a teljes hiánya, amelyekre ahhoz lenne szükség, hogy az Unió elérje a 2025-re vonatkozó összekapcsoltsági célkitűzéseit, többek között az 5G folyosók megvalósítását. A Kódex hozzájárul e hiány csökkentéséhez azáltal, hogy stabil szabályozási keretet hoz létre, amely minden területen ösztönzi a magánszereplők befektetéseit. Egyes vidéki és távoli területeken, ahol hiányoznak a befektetések piaci ösztönzői, a széles sávú rendszerbe irányuló beruházások számára biztosított köztámogatás kiegészítő szerepet tölthet be. A Bizottság az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó javasat keretében tett javaslatot erre a támogatásra, amely többek között az európai strukturális és beruházási alapok keretében kerül folyósításra. Az 5G sikeres kiépítéséhez a tagállamok és az érdekelt felek összehangolt fellépése szükséges, az 5G cselekvési tervnek megfelelően. Mindenekelőtt Unió-szerte következetes *spektrummegosztási modellre* van szükség az autópályák mentén, a szállításban, a közszolgáltatásokban és az egészségügyi ellátásban jelentkező igényekre való reagáláshoz. Az 5G-nek az egész Unióban történő sikeres, gyors és összehangolt kiépítése rendkívül jelentős gazdasági hasznokkal jár, amelyek becslések szerint évente 146 milliárd eurót tesznek ki, és 2,39 millió munkahelyet hoznak létre[[2]](#footnote-3). * A társjogalkotók által 2018. október 2-án aláírt, ***egységes digitális ügyfélkapu létrehozásáról szóló rendelet nyomán határokon átnyúló online elektronikus kormányzati szolgáltatások*** jönnek létre abból a célból, hogy hozzáférést biztosítsanak az információkhoz, eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtáshoz és a problémamegoldó szolgáltatásokhoz. Komoly akadályok állnak azok előtt a polgárok és vállalkozások előtt, akik/amelyek érdeklődnek a más uniós országba való költözés, ottani termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás iránt. Az egységes piac előnyeit kihasználni kívánó személyek számára döntő fontosságú, de továbbra is gyakran bonyolult, időigényes és drága – ha egyáltalán lehetséges –, hogy az interneten releváns, pontos és megbízható információkhoz jussanak, valamint hogy képesek legyenek online elérni és lefolytatni a közigazgatási eljárásokat. A rendelet – jogszabályi szinten első alkalommal – érvényesíti a határokon túli egyszeri adatszolgáltatás elvét, így a polgárok nem kötelezhetők azon adatok ismételt benyújtására, amelyeket már megadtak a nemzeti hatóságoknak. A polgároknak, mielőtt külföldre indulnának, a jelenlegi 1,5 millió óránál 60 %-kal kevesebb időt kell eltölteniük hét lényeges témakörre vonatkozó online keresésessel. A vállalkozások 11 és 55 milliárd euró közötti éves megtakarításhoz jutnak csupán kilenc üzleti témakörre való keresés tekintetében[[3]](#footnote-4). * ***A határokon átnyúló fogyasztói elektronikus kereskedelemre vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa) korszerűsítése*** – ami a 2017. december 5-i (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv révén valósul meg – egyszerűsíti a határokon átnyúló elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos, bonyolult hozzáadottértékadó-kötelezettségeket, és egyenlő versenyfeltételeket teremt az uniós vállalkozások, valamint a harmadik országbeli vállalkozások között, amelyek gyakran szabálytalanul értékesítettek hozzáadottértékadó-mentesen. A javaslat 2021-től várhatóan évi 2,3 milliárd euróval csökkenti a vállalkozásoknak a hozzáadottérték-adóra vonatkozó kötelezettségek teljesítéséből adódó költségeit, ugyanakkor pedig 7 milliárd euróval növeli a tagállamok hozzáadottérték-adó bevételeit[[4]](#footnote-5). |

|  |
| --- |
| ***Példák a jelenleg a társjogalkotók előtt függőben lévő kezdeményezések előnyeire:***   * ***A digitális egységes piaci stratégia keretében tett, adatokra vonatkozó javaslatok (a nem személyes adatok szabad áramlása és a közszféra információi)*** hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az európai adatgazdaság 2020-ig 700 milliárd euróra növekedjen, ami az uniós gazdaság 4 %-ának felel meg (szemben a 2016-os 2 %-kal). Jóllehet a lehetőségek egy részét már megvalósították a nem személyes adatok szabad áramlásáról szóló rendelet elfogadása révén, a közszektor információinak fokozott rendelkezésre állását előmozdító aktualizált szabályok elfogadása 2028-ig 145 milliárd euróról 215 milliárd euróra növelheti az ilyen információk további felhasználásának értéket, és ez további 200 000, adatokkal kapcsolatos munkahely létrejöttében mutatkozhat meg[[5]](#footnote-6). * Az Európai Bizottság által előterjesztett, ***a közös konszolidált társaságiadó-alapra (KKTA)*** vonatkozó javaslat célja az egységes piacon belüli méltányos adózás és az egyenlő versenyfeltételek fokozása. ***A közös konszolidált társaságiadó-alap teljes körű alkalmazását követően akár 3,4 %-kal növelheti az Unión belüli összes befektetést a K+F befektetések és a sajáttőke-bevonás ösztönzés révén.***A vállalkozásoktól mostantól egységes szabályokat alkalmazhatnak és együttműködhetnek a belföldi adóhatósággal az összes uniós tevékenységükre vonatkozó adóbevallás elkészítése érdekében. A közös konszolidált társaságiadó-alap révén előreláthatóan 8 %-kal csökkenni fog az éves megfelelési tevékenységekre fordított idő, a leányvállalatok létrehozására fordított idő pedig akár 67 %-kal is csökkenhet, ami megkönnyíti a vállalatok, köztük a kis- és középvállalkozások külföldi letelepedését. Ösztönzést kapnak a növekedésbarát tevékenységek, így a kutatás-fejlesztési befektetések és a sajáttőke-bevonás, ami elősegíti a növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházások[[6]](#footnote-7) általánosabb céljait. * A 3. mobilitási csomag keretében a Bizottsága szállítási és logisztikai bürokrácia csökkentését javasolta ***az elektronikus áruszállítási információs rendszerről szóló rendeletre*** irányuló javaslatában.E javaslat célja annak garantálása, hogy a hatóságok elfogadják a rakományt kísérő, elektronikusan benyújtott okmányokat, ha azok biztonságos és tanúsítvánnyal rendelkező digitális platformokon állnak rendelkezésre. E javaslat 2040-ig 20–27 milliárd euró megtakarítást eredményezhet a szállítási ágazat számára, ami 75–102 millió munkaórával egyenértékű. E megtakarítások 60 %-ához a közúti fuvarozók juthatnak hozzá, amelyek az esetek 99 %-ában kis- és középvállalkozások[[7]](#footnote-8). * A Bizottság az egyszer használatos műanyagokra irányuló, új uniós szintű szabályokat javasolt ***az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelv*** révén.Elfogadása esetén ez az irányelv 2030-ra 3,4 millió tonna CO₂-egyenértéknyi megtakarítás érne el, és megakadályozná (23 milliárd eurónak megfelelő értékű) környezeti kár bekövetkezését. A fogyasztók mintegy 6,5 milliárd eurót takarítanának meg[[8]](#footnote-9). |

1. Az Európai Parlament és a Tanács által jelenleg tárgyalt, az egységes piaccal kapcsolatos jogalkotási kezdeményezések átfogó jegyzéke a Bizottság 2019. évi munkaprogramjának (COM(2018) 800) mellékletét képezi. [↑](#footnote-ref-2)
2. A Bizottság hatásvizsgálata, SWD(2016) 303. [↑](#footnote-ref-3)
3. A Bizottság hatásvizsgálata, SWD(2017) 213. [↑](#footnote-ref-4)
4. A Bizottság hatásvizsgálata, SWD(2016) 379. [↑](#footnote-ref-5)
5. A Bizottság hatásvizsgálatai, SWD(2017) 304 és SWD(2018) 127. [↑](#footnote-ref-6)
6. A Bizottság hatásvizsgálata, SWD(2016) 341. [↑](#footnote-ref-7)
7. A Bizottság hatásvizsgálata, SWD(2018) 183. [↑](#footnote-ref-8)
8. A Bizottság hatásvizsgálata, SWD(2018) 254. [↑](#footnote-ref-9)