**PRILOG 1.**

**Stanje zakonodavstva u pogledu strategije jedinstvenog tržišta, strategije jedinstvenog digitalnog tržišta i unije tržišta kapitala / bankarske unije[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS POLITIKE** | EUROPSKI PARLAMENT | VIJEĆE EUROPSKE UNIJE |
| **STRATEGIJA JEDINSTVENOG TRŽIŠTA** |
|  | **Jedinstveni digitalni pristupnik** |  |  |
|  | **Postupak obavješćivanja** |  |  |
|  | **Informacijski instrument jedinstvenog tržišta (SMIT)** |  |  |
|  | **Paket o robi (uzajamno priznavanje)** |  |  |
|  | **Paket o robi (sukladnost i izvršenje)** |  |  |
|  | **Svjedodžba o dodatnoj zaštiti (SPC) – izuzeće za proizvodnju** |  |  |
|  | **e-kartica** |  |  |
|  | **Uredba o uslugama prekogranične dostave paketa** |  |  |
|  | **Ispitivanje proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije** |  |  |
|  | **Paket o pravu trgovačkih društava** |  |  |
|  | **Ocjena zdravstvenih tehnologija** |  |  |
|  | **Paket mjera „Nove pogodnosti za potrošače”** |  |  |
| **JEDINSTVENO DIGITALNO TRŽIŠTE** |
|  | **Internetska povezivost u lokalnim zajednicama (WiFi4EU)** |  |  |
|  | **Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja** |  |  |
|  | **Roaming** |  |  |
|  | **Suradnja u području zaštite potrošača** |  |  |
|  | **Porez na dodanu vrijednost za e-trgovinu** |  |  |
|  | **Zaštita podataka u institucijama i tijelima Unije** |  |  |
|  | **Zakonik elektroničkih komunikacija i Tijelo europskih regulatora** |  |  |
|  | **Audiovizualne medijske usluge** |  |  |
|  | **Reforma autorskog prava za slabovidne osobe (provedba Marakeškog ugovora )** |  |  |
|  | **Primjerci u dostupnom formatu za slabovidne osobe (provedba Marakeškog ugovora)** |  |  |
|  | **Uporaba frekvencijskog pojasa 470 – 790 MHz u Uniji** |  |  |
|  | **Rješavanje pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja** |  |  |
|  | **Slobodan protok neosobnih podataka** |  |  |
|  | **Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja** |  |  |
|  | **Ugovori o internetskoj prodaji robe i drugim oblicima prodaje robe na daljinu**  |  |  |
|  | **Pravednost za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (odnosi između platformi i poduzeća)** |  |  |
|  | **e-privatnost** |  |  |
|  | **Autorsko pravo** |  |  |
|  | **Uredba o radiodifuziji (autorsko pravo)** |  |  |
|  | **Akt o kibersigurnosti** |  |  |
|  | **Ponovna uporaba informacija javnog sektora** |  |  |
|  | **Naziv vršne .eu domene** |  |  |
|  | **Centar za stručnost u području kibersigurnosti i mreža** |  |  |
|  | **Računalstvo visokih performansi** |  |  |
|  | **Porez na dodanu vrijednost za elektroničke publikacije** |  |  |
| **UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA / BANKARSKA UNIJA** |
|  | **Jednostavna, transparentna i standardizirana sekuritizacija** |  |  |
|  | **Prospekt** |  |  |
|  | **Europski fondovi poduzetničkog kapitala (EuVECA)** |  |  |
|  | **Preventivno restrukturiranje, druga prilika i učinkovitost postupaka** |  |  |
|  | **Paneuropski osobni mirovinski proizvod** |  |  |
|  | **Revizija europskih nadzornih tijela** |  |  |
|  | **Okvir EU-a za skupno financiranje** |  |  |
|  | **Okvir za europske pokrivene obveznice** |  |  |
|  | **Olakšavanje prekogranične distribucije investicijskih fondova** |  |  |
|  | **Učinci ustupanja potraživanja na treće osobe** |  |  |
|  | **Promicanje rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća** |  |  |
|  | **Proporcionalnija i učinkovitija pravila za investicijska društva** |  |  |
|  | **Uredba o infrastrukturi europskog tržišta (nadzor)** |  |  |
|  | **Uredba o infrastrukturi europskog tržišta (Refit)** |  |  |
|  | **Oporavak i sanacija središnjih drugih ugovornih strana** |  |  |
|  | **Održivo financiranje: taksonomija** |  |  |
|  | **Održivo financiranje: objavljivanje** |  |  |
|  | **Održivo financiranje: referentne vrijednosti za niske emisije ugljika** |  |  |
|  | **Rangiranje neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji** |  |  |
|  | **Europski sustav osiguranja depozita** |  |  |
|  | **Reforma kapitalnih zahtjeva** |  |  |
|  | **Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije (uredba i direktiva)** |  |  |
|  | **Nadzor nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima** |  |  |
|  | **Daljnji razvoj sekundarnih tržišta za loše kredite, uključujući učinkovitiji povrat vrijednosti** |  |  |
|  | **Minimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti** |  |  |
|  | **Poticajni okvir za razvoj vrijednosnih papira EU-a osiguranih državnim obveznicama** |  |  |
|  | **Zajednički zaštitni mehanizam** |  |  |
|  | **Fond EU-a za strateška ulaganja 2.0** |  |  |
|  | **Produbljenje ekonomske i monetarne unije** |  |  |
|  | **Borba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja** |  |  |

** SPORAZUM JE MOGUĆ UZ SNAŽNU POLITIČKU PREDANOST SVIH INSTITUCIJA UNIJE**

** BRZ DOGOVOR MOGUĆ JE PRIMJENOM UOBIČAJENIH POSTUPAKA**

** PREDSTAVLJENO I DOGOVORENO**

**PRILOG 2.**

**Primjeri koristi za jedinstveno tržište od predloženih ili već donesenih inicijativa**

|  |
| --- |
| ***Primjeri koristi od već donesenih inicijativa:**** ***Direktivom o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija***, o kojoj su se suzakonodavci usuglasili 6. lipnja 2018., moglo bi se pridonijeti ostvarivanju kumulativnog učinka na rast od 1,45 % i na zapošljavanje od 0,18 % u 2025. te bi mogla rezultirati kumulativnim učinkom na gospodarsku aktivnost u iznosu od 910 milijardi EUR i dodatnih 1 304 milijuna radnih mjesta do 2025. Ukupni investicijski jaz za postizanje ciljeva povezanosti Unije za 2025., uključujući koridore 5G, procjenjuje se na 155 milijardi EUR. Zakonikom će se pridonijeti smanjenju tog jaza uspostavom stabilnog regulatornog okvira kojim se privatni subjekti potiču na ulaganja u svim područjima. Javna potpora za ulaganja u širokopojasni pristup može imati komplementarnu ulogu u određenim ruralnim i udaljenim područjima u kojima nedostaju tržišni poticaji za ulaganja, među ostalim u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova, kako je navedeno u prijedlozima za višegodišnji financijski okvir. Uspješna provedba tehnologije 5G zahtijeva usklađeno djelovanje država članica i dionika u skladu s Akcijskim planom za 5G. Posebno je potreban dosljedan *model dijeljenja spektra* u cijeloj Uniji kako bi se odgovorilo na potrebe duž autocesta te potrebe prometa, komunalnih usluga i zdravstvene skrbi. Gospodarske koristi od uspješnog, brzog i koordiniranog uvođenja mreže 5G u cijeloj Uniji vrlo su velike i procjenjuju se na 146 milijardi EUR godišnje, uz otvaranje 2,39 milijuna radnih mjesta.[[2]](#footnote-3)
* ***Prekogranične internetske usluge e-uprave, na temelju Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika*** kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća, koju su suzakonodavci potpisali 2. listopada 2018. Postoje znatne prepreke za građane i poduzeća koji žele preseliti u drugu državu članicu Unije, u njoj prodavati proizvode ili pružati usluge. Pronalaženje relevantnih, točnih i razumljivih informacija na internetu te mogućnost pristupa i obavljanja upravnih postupaka na internetu presudni su za one koji žele iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta, no to je često složeno, dugotrajno i skupo, a ponekad i nemoguće. Uredbom se prvi put u zakonodavstvu načelo „samo jednom” primjenjuje preko granica tako da se od građana ne traži da ponovno podnesu podatke koje su već dostavili nacionalnim tijelima. Vrijeme od 1,5 milijuna sati, koliko građani trenutačno ulažu na internetsko istraživanje sedam ključnih tema prije odlaska u inozemstvo, smanjit će se za 60 % . Poduzeća će godišnje uštedjeti između 11 i 55 milijardi EUR za istraživanje samo devet tema povezanih s poslovanjem[[3]](#footnote-4).
* ***Modernizacijom poreza na dodanu vrijednost (PDV) za prekograničnu e-trgovinu između poduzeća i potrošača***, u okviru Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017.,pojednostavnjuju se obveze povezane s porezom na dodanu vrijednostkoje se odnose na prekograničnu e-trgovinu i stvaraju jednaka pravila igre za poduzeća iz Unije i poduzeća iz trećih zemalja, koja su često mogla ostvariti nepropisnu prodaju bez poreza na dodanu vrijednost. Očekuje se da će se prijedlogom troškovi izvršenja poreznih obveza za poduzeća smanjiti za 2,3 milijarde EUR godišnje od 2021., dok će se istovremeno prihodi od poreza na dodanu vrijednost za države članice povećati za 7 milijardi EUR.[[4]](#footnote-5)
 |

|  |
| --- |
| ***Primjeri koristi od inicijativa koje još čekaju na donošenje na razini suzakonodavaca:**** ***Prijedlozima povezanima s podacima (o slobodnom protoku neosobnih podataka i o informacijama javnog sektora)***, u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, pridonijet će se rastu europskog podatkovnog gospodarstva na 700 milijardi EUR do 2020., što je 4 % gospodarstva Unije (u usporedbi s 2 % u 2016.). Iako je dio tog potencijala već ostvaren donošenjem Uredbe o slobodnom protoku neosobnih podataka, donošenjem ažuriranih propisa kojima se potiče veća dostupnost informacija javnog sektora vrijednost ponovne uporabe tih informacija mogla bi se povećati sa 145 milijardi EUR na 215 milijardi EUR do 2028. te može značiti otvaranje dodatnih 200 000 radnih mjesta povezanih s podacima.[[5]](#footnote-6)
* ***Cilj Prijedloga o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit***, koji je donijela Europska komisija, jest pravednije oporezivanje na jedinstvenom tržištu i stvaranje jednakih uvjeta za sve. ***Kada zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit bude u potpunosti operativna, ukupna ulaganja u Uniji mogla bi se povećati za čak 3,4 % poticanjem ulaganja u istraživanje i razvoj te financiranja vlasničkim kapitalom.*** Poduzeća će sada moći koristiti jedinstveni skup pravila i podnijeti jednu poreznu prijavu svojoj domaćoj poreznoj upravi za sve svoje aktivnosti u Uniji. Sa zajedničkom konsolidiranom osnovicom poreza na dobit, vrijeme utrošeno na godišnje aktivnosti izvršenja poreznih obveza trebalo bi se smanjiti za 8 % dok bi se vrijeme uloženo u osnivanje društva kćeri smanjilo za do 67 %, čime bi se trgovačkim društvima, uključujući mala i srednja poduzeća, olakšalo osnivanje poduzeća u inozemstvu. Poticat će se aktivnosti koje pogoduju rastu, kao što su ulaganje u istraživanje i razvoj te financiranje vlasničkim kapitalom, a na taj način podupirat će se širi ciljevi oživljavanja rasta, otvaranja radnih mjesta i povećanja ulaganja.[[6]](#footnote-7)
* U kontekstu 3. paketa za mobilnost Komisija je u svojem Prijedlogu ***uredbe o******elektroničkim informacijama o prijevozu tereta*** predložila smanjenje birokracije u prometu i logistici.Cilj je ovog Prijedloga zajamčiti da nacionalna nadležna tijela prihvaćaju elektroničko dostavljanje popratnih dokumenata za teret ako su dostupni na sigurnim i certificiranim digitalnim platformama. Do 2040. taj bi prijedlog mogao dovesti do ušteda u iznosu od 20 do 27 milijardi EUR u sektoru prometa, što odgovara od 75 do 102 milijuna radnih sati. Cestovni prijevoznici, koji su u 99 % slučajeva mala i srednja poduzeća, ostvarili bi 60 % tih ušteda.[[7]](#footnote-8)
* Komisija je u okviru ***Direktive o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš*** predložila nove propise na razini Unije usmjerene na plastiku za jednokratnu uporabu.Ako se donese, ovom bi se Direktivom do 2030. uštedjelo 3,4 milijuna tona ekvivalenta CO². Time bi se izbjegle štete u okolišu (u iznosu od 23 milijarde EUR). Potrošači bi uštedjeli približno 6,5 milijardi EUR[[8]](#footnote-9).
 |

1. Sveobuhvatan popis zakonodavnih inicijativa povezanih s jedinstvenim tržištem o kojima se trenutačno pregovara u Europskom parlamentu i Vijeću priložen je Programu rada Komisije 2019. (COM (2018) 800). [↑](#footnote-ref-2)
2. Komisijina procjena učinka, SWD (2016) 303. [↑](#footnote-ref-3)
3. Komisijina procjena učinka, SWD (2017) 213. [↑](#footnote-ref-4)
4. Komisijina procjena učinka, SWD (2016) 379. [↑](#footnote-ref-5)
5. Komisijine procjene učinka, SWD(2017) 304 i SWD(2018) 127. [↑](#footnote-ref-6)
6. Komisijina procjena učinka, SWD (2016) 341. [↑](#footnote-ref-7)
7. Komisijina procjena učinka, SWD (2018) 183. [↑](#footnote-ref-8)
8. Komisijina procjena učinka, SWD (2018) 254. [↑](#footnote-ref-9)