## Monitorings par Eiropas Savienības Austrumu partnerību Nr. 5/septembris - decembris 2014

Austrumeiropas politikas pētījumu centrs (APPC) piedāvā piekto monitoringu par Eiropas Savienības Austrumu partnerības (AP) tematiku. Tajā vēstīts par starptautiskām publikācijām, jaunākajiem notikumiem un pasākumiem.

Aizvadītā perioda apskats:

2014. gada rudens iezīmējās ar vairākām izmaiņām, kas skar Eiropas Savienības Austrumu partnerības politiku (turpmāk tekstā - AP). Izmaiņas notika AP dalībvalstīs un to sadarbībā ar ES, gan arī ES iekšienē, nomainoties Eiropas Komisijai un citām ES augstākajām amatpersonām.

Jau vasarā – 27. jūnijā trīs AP dalībvalstis – Gruzija, Moldova un Ukraina – parakstīja Asociācijas līgumus ar Eiropas Savienību. Līgumi tika ratificēti šo valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā. 1. septembrī oficiāli spēkā stājās Asociācijas līgumi ar Gruziju un Moldovu, bet līgums ar Ukrainu daļēji stājās spēkā, sākot ar 1. novembri.Papildus citiem sadarbības jautājumiem, Asociācijas līgumi starp ES un Gruziju, Moldovu un Ukrainu paredz izvedot padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (*Deep and Comprehensive Free Trade Area* - DCFTA). DCFTA paredz atvieglot preču plūsmu starp ES un attiecīgajām valstīm, kā arī pakāpenisku Gruzijas, Moldovas un Ukrainas pielāgošanos ES kopējiem ražojumu tehniskajiem standartiem. No vienas puses, pielāgošanas process neizbēgami saistās ar papildus izdevumiem, bet ilgtermiņā nodrošina ES standartiem atbilstošu produkciju un apkalpojumus, kurus iespējams izplatīt tirgos arī ārpus ES.

Asociācijas līgumu parakstīšana un tajos ietvertās DCFTA ieviešana jau izraisījusi Krievijas pretreakciju, Krievijai uzskatot, ka šādas brīvās tirdzniecības zonas izveide nav savietojama ar Neatkarīgo Valstu Sadraudzības un valstu savstarpējiem tirdzniecības līgumiem. Krievijas iebildumi viskrasākie bijušu tieši Ukrainas gadījumā un, iespējams, tieši tie kalpojuši par iemeslu ES – Ukrainas DCFTA ieviešanas atlikšanai līdz 2015. gada 31. decembrim.

2014. gada rudens Eiropas Savienībā bija nozīmīgs ar personāliju maiņu svarīgākajās organizācijas institūcijās. Jau vasarā uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētais Eiropas Parlaments, bet 1. novembrī darbu uzsāka jaunais Žana Kloda Junkera (Jean-Claude Juncker) vadītais Eiropas Komisijas sastāvs. Līdz ar jaunās Komisijas apstiprināšanu, savu darbu uzsāka arī otrā Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Frederika Mogerīni (Federica Mogherini) un komisārs Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu jautājumos JohannessHāns (Johannes Hahn). F. Mogerīni un J. Hāns tuvākajos gados būs primārie atbildīgie par Eiropas Savienības Austrumu partnerības jautājumiem.

Vēlēšanas un ar tām saistītās personāliju izmaiņas valsts augstākajos amatos notika arī Austrumu partnerības programmas valstīs. 26. oktobrī pie vēlēšanu urnām devās Ukrainas iedzīvotāji, bet 30. novembrī savu izvēli izdarīja Moldovas pilsoņi. Abās vēlēšanās uzvaru guva politiskie spēki, kas atbalsta Ukrainas un Moldovas tuvināšanos Eiropas Savienībai. Šāds sabiedrības izteiktais atbalsts sniedz pozitīvu impulsu valstīm turpināt sadarbību ar ES un kalpo par apliecinājumu nepieciešamībai turpināt ES Austrumu Partnerības tālāku attīstību.

## Iesakām izlasīt:

* Jau trešo gadu tiek apkopots ES Austrumu partnerības indekss, kurā vairāku valstu eksperti analizē sešu Austrumu Partnerības valstu progresu un tuvināšanos ES. Pirmie 2014. gada rezultāti jau tika prezentēti 20.-21. novembrī Austrumu Partnerības Pilsoniskās sabiedrības Foruma sanāksmē Batumi, Gruzijā. Ar iepriekšējo gadu rezultātiem iespējams iepazīties šeit:

<http://www.eap-index.eu/>

* Eirāzijas Ekonomiskā savienība tiek minēta kā alternatīva integrācijai, ko piedāvā Eiropas Savienība un tās Austrumu Partnerības programma. *Finnish Intitute of International Affairs* pētījumā tiek detalizētāk analizēta Eirāzijas Ekonomiskā savienība, tās izveide, tālākās darbības izaicinājumi un iespējas. Pētījums pieejams šeit:

<http://www.fiia.fi/assets/publications/a3.pdf>

* Ukrainas notikumi ir radījuši virkni jautājumu par Eiropas Savienības ārpolitikas efektivitāti un skaļāk iezīmējuši problēmas, ar kurām ES var saskarties arī turpmāk. Vairāki pētnieki no *European Council on Foreign Relations* ir veikuši pētījumu par to, kādas izmaiņas būtu jāveic ES kopējā ārpolitikā, lai uzlabotu organizācijas un tās dalībvalstu lomu reģionālajos un globālajos procesos. Analīze atrodama šeit: [http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR114\_EU\_BRIEF\_SinglePages\_(1).pdf](http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR114_EU_BRIEF_SinglePages_%281%29.pdf)
* Ukrainas tālākajā attīstītībā un sadarbībā ar ES un Krieviju ļoti svarīgs ir jautājums par situāciju Ukrainas Austrumos. Konflikts pašlaik ir viens no redzamākajiem jautājumiem Ukrainas, Krievijas un ES savstarpējās attiecībās, līdz ar to konflikta tālākā attīstība varētu radīt izmaiņas šo trīs spēlētāju savstarpējās attiecībās. Endrjū Vilsons (Andrew Wilson) un Kadrija Līka (Kadri Liik) savā publikācijā analizē, kā varētu attīstīties situācija Ukrainas Austrumos un kāda varētu būt ES loma regulējuma panākšanā. Pētījums pieejams šeit:
<http://www.ecfr.eu/page/-/What_Will_Happen_to_Eastern_Ukraine.pdf>
* Rīgā bāzētais NATO Izcilības Centrs Stratēģiskās komunikācijas jautājumos publicējis uz vairākiem pētījumiem balstītu ziņojumu par Krievijas informācijas kampaņām Ukrainā. Pētījums sniedz ieskatu, kā 2014. gada pirmajos trīs mēnešos Krievija ir veikusi mērķtiecīgu mediju kampaņu pret Ukrainu un noteiktām tās iedzīvotāju grupām. Ziņojuma secinājumi ir noderīgi arī citu Austrumu partnerības valstu gadījumā. Ziņojums pieejams šeit:
<http://www.stratcomcoe.org/~/media/SCCE/NATO_PETIJUMS_PUBLISKS_29_10.ashx>
* 2014. gada 29. oktobrī *The Brookings Institution* Vašingtonā rīkoja semināru „Jaunākais Ukrainā: vēlēšanas, konflikts un ES Austrumu partnerības nākotne”. Ir pieejama semināra stenogramma.
<http://www.brookings.edu/~/media/events/2014/10/29%20ukraine/20141029_ukraine_transcript.pdf>
* Interesi var raisīt arī materiāls par Baltkrievijas pozīciju Austrumu partnerības jautājumā sakarā ar militāro konfliktu Ukrainā.
<http://www.ctv.by/en/belarus-wants-to-reconsider-eastern-partnership-initiative-in-view-of-ukraine-crisis>