Gerbiamieji Seimo nariai,

mieli Lietuvos žmonės,

Praėję2015-iejiLietuvai buvolabai prieštaringimetai, kupini istorinių įvykių, ilgai lauktų proveržiųir sukrėtimų. Sulaukėme euro ir jonaudos mūsųekonomikai,užsienio investicijų proveržio, rekordiniopramonės gamybos mastoir kitųsėkmių, tačiaususidūrėmesu nauja krizės banga, kuriąsukėlėRusijos ekonominiai draudimai ir recesija.Vyriausybei tai buvopatys sunkiausiir didžiausio nerimo metai.

Mūsų ekonomikapajutoper rinkas nuvilnijusįpastarųjųgeopolitinių lūžių poveikį.Pernai prekių eksportas įRusiją sumažėjo beveik40 procentų,lietuviškų – beveik50 procentų, o bendra prekių eksporto (be paslaugų) apimtis – beveik 6 procentais.Praėjusiais metaisprognozuotas ekonomikos augimasbuvo dvigubailėtesnis neitikėtasiir siekė1,6 procento, nors Europos Sąjungosmastutai –vienas stipresnių rodiklių.

SustiprėjusiLietuvos ekonomika išlaikė šįsunkų testą, nepaisydamaskeptikų niūriųprognozių.Sudėtingatarptautinė politinė aplinka– pabėgėliųkrizė Europos Sąjungoje, nerimas dėl Kinijos sulėtėjusio augimo ir Rusijos stojančiosekonomikos įtakų –neišmušė mūsų iš pasirinkto ir ekonominiaislaimėjimais patvirtinto kurso. Skatinome verslą,kūrėme naujas darbo vietas, dėl todidėjogyventojų pajamos,stiprinomevalstybės saugumą.Neiišorėssmūgiai, nei vidaus įtampos neišjudinostipraus valstybėsekonomikos pamato, kurį sutvirtinomeper pastaruosius trejus metus.

Prognozuodamagalimas rizikas, Vyriausybėturėjo aiškius tikslus ir laikėsinumatytų priemonių, kad toliaudidėtų užimtumasir atlyginamai, gerėtųsąlygos verslui, ypač – kuriančiam aukštą pridėtinę vertę. Įrodėme, kadyra veiksmingųalternatyvųdiržųveržimopolitikai.Krizės metaistaikytasvientik išlaidųkarpymasnuskurdinoekonominiupožiūriu veikliausiąvidutinį gyventojų sluoksnį ir gausinopašalpųgavėjųskaičių.

Peršiuos trejus metus didžiausiąįtakąūkio augimui turėjo didėjantisvidaus vartojimas,eksportas ir rekordiškai augančios investicijos, ypač regionuose. GerąLietuvos dabartinęekonomikos būklęatspinditokie svarbūs ekonomikos veiksniai, kaipbeveik subalansuoti viešiejifinansai, augantis darboužmokestis,sparčiai didėjantyspramonėsgamybos mastai.

Beje, Europos Komisija taip pat teigiamai įvertino mokesčių surinkimą Lietuvoje irpagerino Lietuvos ekonomines prognozes. Komisijos nuomone, tolesnį Lietuvos ekonominį augimą turėtų lemti stiprėjanti vidaus paklausa ir augantis eksportas –jam plėtotiįdėta daug diplomatinių ir finansinių pastangų.

Užgriuvusias ekonomines-finansines rizikas padėjoatremti iratsakingafiskalinė politika.Pagal praėjusiųmetų biudžeto planą buvo prognozuojama3,4 procento ekonomikos augimo.PernaiLietuvos bendrasis vidaus produktaspadidėjo tik1,6 procento, tačiaubiudžetas buvo surinktas labai sėkmingai. Valstybė ir savivaldybiųbiudžetai 2,3 procentoviršijoprognozuotą (161 mln. eurų) pajamų lygį. Bene pirmą kartą beveik visos savivaldybės ( 58 iš 60)įvykdė ar viršijopajamų planus.Skeptikams su malonumuprimenudaug kartųišsakytąkritiką apie, neva,švaistūnišką ir nerealųbiudžetą.

*(2 skaidrė „2015 metai – mažiausias deficitas“.)*Preliminariais duomenimis, pernai buvo pasiektasmažiausias po Nepriklausomybėsatkūrimo valdžios sektoriauspajamų ir išlaidų deficitas, kuris sudaro minus 0,2 procento bendrojo vidaus produkto. Nors buvo prognozuota iki1,2 procento.

Gerbiamoji opozicija,šiandienpriminsiu jūsų žertą kritiką, kai buvo svarstomas ir tvirtinamas biudžetas.Tikiuosi atpažinsitesavo žodžius. Cituoju*: „Mes matome, kad biudžeto pajamosremiasineadekvačiomis ekonominėmisprojekcijomis, kurios dėl kitų metųyra per daug optimistinės“, “Mesmatome, kadįsipareigojimaimažinti deficitą nebegalioja rinkimų akivaizdoje“.* Arba: *„Lietuva labai stipriai rizikuoja, kad pasitikėjimas tarptautinėse rinkose Lietuvos finansais gali labaisumažėti, ir Lietuvai tokiu atveju tektų brangiau skolintis“.*Taigi Vyriausybei buvosiūloma nusiimtirožinius akinius,opasirodopatiopozicijabuvo su juodais akiniais.

Vyriausybė labai atsakingaitvarkė valstybėsfinansus ir išlaidasstengėsipaversti ateitiesinvesticijomis.Primenu, kad2012 metais pradėję darbą radomebeveik9 procentųdeficitą.

Be to, pernaibuvo priimti teisės aktai, kurie užtikrinsnuolatinįpinigųsrautą į Rezervinį (stabilizavimo)fondą,kadjuodą dienągalėtume padengti galimą biudžeto lėšų trūkumą.

Prie sėkmingo biudžeto pajamųsurinkimo iš esmės prisidėjoperimta iniciatyvakovoje sušešėliniu verslu. *(3 skaidrė „Šešėlinė ekonomika traukiasi“.)*Pritaikytos veiksmingos mokesčių administravimo priemonės, tarp kuriųir etapais diegiama išmanioji mokesčių administravimo sistema,varžė nelegalų verslą. Pavyzdžiui, vien tik Valstybinės mokesčių inspekcijos nuo 2015 metų gegužės vykdomo PVM sąskaitų faktūrų projekto rezultatai rodo, kad, palyginti su 2014 metais,stebėtų įmonių sumokėtasPVM išaugo beveik 80 procentų. Šiemet palaipsniui pradės veikti naujos išmaniosiosmokesčiųadministravimo sistemosposistemės, kurių „šešėliui“ nepavyksta apgauti.

Autoritetingas šešėlinės ekonomikos ekspertas profesorius Fridrichas Šnaideris, metų pabaigoje pristatęs naujausių tyrimų rezultatus ir vertinimo metodus, teigė, kad pernai Lietuvos šešėlinės ekonomikos dalis nuo bendrojovidausproduktosumažėjo 1,3 procentinio punkto*(nuo 27,1 proc. 2014 m. iki 25,8 procento).* Iš šešėlio atimta piniginė BVP vertė sudaro pusęmilijardo *(480,9 mln.)* eurų*.*

Nuosekliaigerėja ir Lietuvoskorupcijos suvokimo indeksas, kuris apskaičiuojamas, remiantis verslo atstovųir ekspertų nuomoniųtyrimais. (*4 skaidrė „Skaidrumo persvara vis stipresnė“).*Pernai mūsų šalisgavo 61 balą iružkopė ant aukščiausioiki šiolskaidrumoreitingo laiptelio ( 32 vieta tarp168 valstybių). Šio indekso pokyčiaivertinami kaip valstybės pasirinktos strategijosir kovos su korupcijapasirinktųpriemoniųveiksmingumo požymis.

Šiandien dar kartą pasinaudosiu proga priminti euro įvedimo naudąmūsųekonomikai.Juo labiau kadšių metų pradžioje padėjomegalutinįtašką naujos valiutosprojekte. Lietuva sėkmingai prisijungėpriebendrosiosmokėjimų euraiserdvės SEPA, aprėpiančios Europos Sąjungą beidaršešiasEuropos šalis.Čia visos operacijos eurais vykdomos pagal vienodas mokėjimo schemas, taikant vienodas sąlygas, teises ir įsipareigojimus.

Trys pagrindinėspasaulio reitingųagentūros padidino Lietuvoskredito reitingus – pakėlė iki aukštesniojo investiciniolygio.Lietuvos banko vertinimu,verslas irgyventojai viendėl euro poveikio palūkanoms sutaupė apie 40 mln. eurų,o valstybė užpraėjusiaismetais pasiskolintus pinigus mokės net 70 mln. eurųmažiau. *(5 skaidrė „2015 metai–Euro metai“.)*

GerėjančiosLietuvosaugimo perspektyvospatvirtina, kad einameteisingakryptimi. Tokiųtarptautinių institucijų, kaip Pasaulio ekonomikosforumo, konkurencingumo ar „Doingbusiness“ verslumo indeksųskalėse Lietuvanuo 2012 metųpakiloper 9 ir 7pozicijas.*(6 skaidrė „Reitingųlaiptais“.)*Konkurencingumo reitinge Lietuvaužimaaukščiausiąiki šiolturėtą – 36 poziciją,ožurnalo„Forbes“ sudarytame palankiausių valstybiųverslui sąraše mūsų šalispadarė didžiausią pažangą per praėjusius metus.Įveikusi 7 pozicijas, Lietuvaužima17 vietą ir aplenkė Japoniją, JAV, Vokietiją, Estiją.Džiaugsmas dėlreitingų–ne savitikslis. Šie įvertinimaipatvirtinavykdomų reikalingųekonominiųpermainų efektą.

Tačiau vis tik noriuatkreipti jūsų dėmesį, kadšių metųpradžiojeLietuvos Investuotojųforumoatliktas pasitikėjimo indekso tyrimas parodėaukščiausią iki šiol rezultatą.Pelninga įmonių veikla, kuriamos naujos darbo vietos, sustiprėję makroekonomikos vertinimaisiunčiarinkoms gerąją žinią.

Dėjome pastangų ir sulaukėme pakvietimopradėti derybasdėl narystėsEkonominiobendradarbiavimo ir plėtrosorganizacijoje. Tai – strateginis laimėjimas. Kad gautumenarystėsbilietą, teks nuveikti didelių darbų.Lietuva tapusi ekonomiškai stiprių valstybių klubo naredar labiau sustiprinssavo atsparumąišorėssukrėtimams.

Kaip jau minėjau, praėję metai mums buvo ypatingi tuo, kadsulaukėme rekordinės investicijųgausos.Tiesioginių užsienio investicijųsrautų didėjimasir vidaus materialiniųinvesticijųaugimas atspindisėkmingąūkio plėtros politiką.*(7skaidrė „Rekordinis investicijų srautas“.)*Užsienioinvesticijų projektųskaičiumi milijonui gyventojųLietuvabeveik pustrečio karto lenkė Centrinės ir Rytų Europosšalių vidurkius ir yraregiono lyderė.Pritrauktas31projektas leissukurti daugiau kaip pustrečio tūkstančiodarbo vietų arba 50 procentų daugiau negu2014 metais.Gerbiamieji,atkreipiu jūsų dėmesį, kad investicijų prioritetas– aukštą pridėtinę vertę kuriančios darbo vietos. Numatomasukurtiapie 2200 tokių naujų darbo vietų.Investicijomspritrauktiišleistas vienasbiudžeto euras atnešė 70 eurųmokesčių.

Nepaisantlėtėjančioglobaliosekonomikosaugimotempoir saugumo iššūkių,mūsųšalies materialinėsinvesticijosišaugo 10 proc. ir sudarė 5,7 mlrd. eurų.

Labiausiai džiuginafinansųsrautaiį regionusir tenmatomasekonominis pagyvėjimas – sukurta daug naujų darbo vietų, didėja atlyginimai.Pavyzdžiui, didmiesčių įmonės sumoka daugiausia pelno mokesčio, tačiau kai kuriųnedideliųregioninių rajonų, pavyzdžiui, Ukmergės, Akmenės,Elektrėnų, Varėnos, verslas atsiduria lyderių gretose, kaiįvertinama, kiektų mokesčių vidutiniškai sumoka viena įmonė.

Galime konstatuoti, kadregionams taikytos programosir pagalba (ne tik pinigais) duodarezultatų.(8 skaidrė„Investicijųšuolis regionuose“.)Viešosios įstaigos„Investuok Lietuvoje“ duomenimis,pagal tiesioginiusužsienio investicijųprojektusplanuojamų darbo vietųskaičius sparčiausiai augoregionuose, jiems teks 99 procentai investicijų į ilgalaikįturtą.Savivaldybėms suteikta teisėsavo reikmėms panaudotididesnę dalį jų teritorijoje surenkamų gyventojų pajamųmokesčių paskatino labiaurūpintis versloaplinka.„InvestuokLietuvoje“ parengėregionųžemėlapį ir pasiūlėjų specializaciją. Potencialiems investuotojams susiorientuoti padės įvertinta regionųūkio bazė, įdirbis irištekliai.

Šiuo metu regioniniaipajamų ir nedarbo lygio skirtumaipalyginti nedideli. Pirmą kartą nuo ekonominėskrizės pradžios,nepaisant vadinamojoembargo poveikio,tarp regionų pradėjo mažėti registruoto nedarboir vidutinio darbo užmokesčio (bruto) skirtumai, padidėjosocialinėsanglauda. Mūsų Vyriausybės regioninės politikosvektorius - integruotų teritorijų plėtra, įtraukiant į šį procesąir bendruomenių iniciatyvas. Investuodami Europos Sąjungos2015–2020 metųfinansinės programos paramą,jau pradėjome įgyvendintikompleksineskaimo ir miesto vietoviųvystymo priemones, kurios leidžia didinti apleistų teritorijųinvesticinį patrauklumą, sudaro geresnes verslosąlygas, mažina socialinęatskirtį,plėtojakultūros irpoilsio infrastruktūrą.Pasirinktasregioninės politikosmodelisatitinka Europos Sąjungos šaliųtaikomą pažangią praktiką.

Modernuskaimas ar miestelis, turintis prieigąprie skaitmeniniųtinklų, kultūrinė rekreacinėinfrastruktūra sukuria puikias sąlygasjaunoms šeimoms, norinčioms auginti vaikusekologiškai sveikesnėjeaplinkoje.Didmiesčių ir mažesniųmiestų apylinkėsedaugėja tokių„jaunų gyvenviečių“, iš kuriųretai emigruojama.

Nors verslasdar gana atsargiaiimasi inovatyvių projektų (tai pažymėjoir Europos Komisija, vertindama Lietuvosmetinę pažangą), didelį pagreitį įgavo naujos verslo formos – startuolių ekosistemos, itin dominančios užsienio investuotojus. ĮLietuvos startuoliusjau investavo aržvalgosi ne vienasužsienio rizikos kapitalas. Pavyzdžiui, startuolis„Biomė“ Silicio slėnio reitinge pernaipateko tarp pusšimčioinovatyviausiųjų.Remdami augančią ir aktyviaiveikiančiąinovatoriųbendruomenę, siekiame, kadLietuva taptų Baltijos regionostartuolių centru.Pagal sąlygas jaunam pažangiam verslui kurtisLietuvapasaulyjeužima24 vietą.Kilęs startuolių bumas – pastarųjųmetųkryptingos inovacijų politikos pasekmė.

Inovacijos– šaliespažangos matas.Kurdamipažangiam versluipalankią aplinką, infrastruktūrą, skirdami tam milijonines investicijas, tikėjomės, kad tokiossąlygos sudomins įmones irpaskatins jas planuoti darbo jėgos poreikį.Deja, mūsų įmonės menkai įgyvendina intelektinesidėjas ir projektus. Pagal šį rodiklį Lietuvatarp 141 valstybės užima tik 7 vietą nuo sąrašo pabaigos.

Šiuo metu Vyriausybės akiratyje–Sumaniosios specializacijosprograma. Ji telkia geriausiusmokslo protusir ambicingąverslą, galinčius paverstiLietuvą inovacijųir technologijų slėniu.EsametarpEuropos Sąjungos šaliųlyderių,parengusių šią programą. Šiemetplanuojame pradėti finansuoti ne mažiau kaip 10 pirmųprojektų. Nors yra viena sąlyga– jeiguneįstrigsime viešųjų pirkimųteisiniuoseginčuose, kaip ne kartąyra nutikę, kuriantmokslo, technologijų ir eksperimentinėsplėtroscentrus. Kad Lietuvoje formuotųsi stipri,aukšto intelektožmonių karta, sudarėme galimybę papildomai finansuoti400 doktorantūrosstudijųvietų ir 25 procentaispadidinomestipendijas doktorantams.Jiems numatyta galimybė mokslinius tyrimusplėtoti įmonėse, kurios dirba aukšto lygio tiriamąjįdarbą.

Kalbėdamas apie paramą verslui,noriu pabrėžti, kad nuosekliaiįgyvendinameViešojosektoriaus reformą, kurios esmė–mažesnė kontrolės našta ir perėjimasnuo verslo priežiūrosprie pagalbos.Nuo šiųmetų pradžios veiklą pradeda trys konsoliduotos tarnybos vietojbuvusių dvylikos*. ( Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, prie kuriosprijungta Ne maisto produktų inspekcija, ir į vieną- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą sujungtos trys panašias funkcijasatlikusios institucijos. Nacionalinisvisuomenės sveikatos centras apjungė 10 teritorinių visuomenės sveikatos centrų).*Šiemetplanuojameįsteigtidaugiasektorįreguliuotoją, kurisapjungtų Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, Ryšių reguliavimo tarnybą ir Valstybinę energetikos inspekciją. Netrukus bus pateikti reikalingiįstatymųprojektai.PrašauSeimo nariuspalaikymo,mažinantperteklinį įvairiųkontroliuotojų ir tikrintojų skaičių. Gaila, kad ne vienas optimizavimo, pažangiospatirties pagrindu parengtasprojektasnesulaukėSeimo pritarimo. Jaunekalbu apie girininkijoms išsaugotisukurtą specialų įstatymą.

Šiemet gerokai susitraukėirvalstybės tarnyba.Vyriausybės nutarimu didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojųpareigybių skaičiuspernai buvosumažintas 1368 etatais.*(9 skaidrė „Mažėja valstybėstarnautojų“.)*Šis Vyriausybės sprendimas reikšmingas ir tuo, kad įstaigos negalės turėti daugiau kaip 10 procentų neužimtų pareigybių ir joms planuoti darbo užmokesčio lėšų. Tai leis sutaupyti apie 17 mln. eurų per metus.

Noriu atkreipti dėmesį į gerąsiaspermainas žemėsūkyje. Viešojoje erdvėje daugiausia kalbameapiepieno gamintojų problemas,kurios užgožia kaimeprasidėjusius labai svarbius pokyčius. Vyksta kartų kaita – įžemės ūkįateinajaunų žmonių, taikančių agronomijos ir zootechnikosnaujoves, modernizuojančių savo ūkius. Pavyzdžiui,pernaipaskelbuskvietimą jauniesiemsūkininkams 20 mln. eurųparamai gauti, paraiškų gauta tris kartus daugiau, neibuvo galimapatenkinti. Tekoskelbti papildomą kvietimą.

Pernaižemdirbiaiišaugino visų laikų rekordinįgrūdiniųaugalų derlių (6,5 mln. tonų), gerokai pranokstantį geriausiusmetus.Akivaizdžių rezultatų duoda Galvijininkystėsprograma –galvijų išauginta beveik14 procentųdaugiau.Tačiau Lietuvai būtųnaudingiau eksportuotinežaliavą, o perdirbtą produkciją.Mums labaireikia investicijųį perdirbimopramonę. Beje,regionų investicijųžemėlapyje Tauragėsir Marijampolės regionaiyra išskirti kaip galintys specializuotismaisto pramonės ir žemės ūkio srityse.

Ūkininkųturgeliaimiestuosegražu ir gerai, bet ateityjeišsilaikys tik modernus ir stiprusžemėsūkis, gaminantisprodukciją, galinčiąįsitvirtinti tarptautinėse rinkose. Todėl finansines investicijas nukreipėme žemės ūkiui modernizuoti, kooperacijai ir konkurencingumuistiprinti.Įvertinępastarųjų metų kainųnuosmukiopasaulinėse rinkose pamokas,steigsimespecialų fondą, kuris padėssuvaldyti kilusias rizikas ir žemdirbiams atlygintinuostolius, jeigujųnekompensuoja draudimomechanizmai.

O eksportuoti jau yrakur – šiuo metulietuviškąžemėsūkio produkciją išvežame beveik į 200 šalių. *(10skaidrė „Nauji eksporto prioritetai“.)*Nuo pat pirmų dienų, kai pradėjo strigti lietuviškų produktųeksportasį Rytus,pradėjomeryžtinguspolitinius, diplomatinius ir ekonominius žygius, siekdami atverti naujas rinkas. Žinant, kadnaujai prekeipristatyti ir reikalingiemsleidimams bei sertifikatams gauti reikia kelerių metų,galima tvirtinti, kad šį kelią įveikėme šuoliais. Pernaieksportasį EuroposSąjungos šalis išaugo 5,5 procento. Parengėme naują eksporto strategijąsu 10 prioritetinių eksporto rinkų *(Švedija, Vokietija, Norvegija, Jungtinė Karalystė, Ukraina, Prancūzija, JAV, Kinija, Izraelis ir Japonija).*Į šias rinkasbus telkiamosvalstybės skatinimo priemonės.

*(11 skaidrė „Naujos rinkos visuose kontinentuose“.)*Pernai buvogauti leidimai eksportuotižemės ūkioproduktus,įvairius lietuviškus maisto produktus į 12 naujų rinkų visuosepasaulio kontinentuose – Europoje, Azijoje, Pietųir ŠiaurėsAmerikoje, Afrikoje. Tai tokiosmegarinkos, kaip,pavyzdžiui,Jungtinės Amerikos Valstijos, Brazilija,Argentina. Po ilgųderybųir diplomatinio darbo šįmėnesį pakilo paskutinės užkardosįmilžiniškąKinijos rinką.

Gerbiamieji,

kai pradėjomedarbą, Lietuva buvo itinaukštų energetikos kaštų valstybė, priklausomanuo vienos šalies ir vienoskuro rūšies – dujų.Pertvarkydami energetikos ūkį, stengėmės sukurti darnią visų pagrindinių sektorių struktūrą: elektros, dujų ir šilumos. Tokią struktūrą,kuri stiprintų mūsų energetinį savarankiškumą ir saugumą, leistų apsirūpinti reikiamais ištekliais iš alternatyvių šaltinių vartotojams palankiomis kainomis,padėtų išvengti galimo kainų šuolio, jeigu sutriktų energijos išteklių tiekimas.

Perpirmuosius dvejus metuspadėjome pagrindą skaidriai, darniai, taupiai ir socialiai atsakingaienergetikos sistemai irįgyvendinameesminęvisoenergetikosūkiopertvarką, ardydami atskirosešakose įsigalėjusias monopolijas, sudarydami sąlygasnaudotialternatyvų vietinį kurą ir taikydami Vakarųšalyse pasiteisinusiuspažangiussprendimus.Iš Rusijos koncerno „Gazprom“ buvoišsiderėta 20 procentų mažesnė dujų kaina ir gauta 93 mln. eurų kompensacija, kurigrąžinama mažinant kainas vartotojams. Atsisakėme perteklinės ir nekonkurencingos elektros gamybosElektrėnųelektrinėjebei kogeneracinėsedujų elektrinėse. Apkarpiusvalstybėssubsidijas, kurios buvo mokamosvisų elektros vartotojų sąskaita,ir suvaržiusverslogrupiųįtakas,energetikoskainos pradėjo mažėti dar iki pradedant kristidujų ir naftoskainoms pasaulinėserinkose.Kokie gikonkretūsnaujosenergetikos politikosrezultatai?

Per pastaruosiustrejusmetuselektros kaina buitiniamsvartotojamssumažėjo 12,4 procento.*(12 skaidrė „Energijos kainų lūžis I“).*Įvertinęšiemet pradėjusiųveikti jungčių„NordBalt“ ir „LitPol Link“ poveikį, liepos mėnesį vėl peržiūrėsime irmažinsime elektros kainą. Gamtinių dujųkainanukritonuo 23 iki 41 procento.Priėmus naujus teisės aktus ir sudariussąlygas skaidriai prekybai biokurobiržoje, šios alternatyvios kuro rūšieskainasumažėjo beveik trečdaliu.*(13 skaidrė „Energijos kainų lūžis II “).*Vidutinėcentralizuotai tiekiamos šilumoskaina Lietuvoje sumenko penktadaliu, odidžiuosiuosemiestuose, kurie suvartoja daugiau kaip du trečdaliusvisos šilumos, ši kaina mažėjo:Kaune– 30 procentų,Klaipėdoje– 26 procentais ir Vilniuje– 19 procentų.Numatome, kad šiemet vidutinė šilumos kainadar nukris, nessu Norvegijosbendrove „Statoil“ sutarta dėlpalankesnių dujų tiekimo sąlygų.Dėl tosumažės irKlaipėdos suskystintųjųgamtiniųdujų terminalo išlaikymo išlaidos.

Šešioliktoji Vyriausybė labai atsakingaitęsė ir laikuįgyvendino visusstrateginiussuskystintųjųgamtiniųdujų terminalo, elektros jungčių projektus iružtikrinoEuroposSąjungos finansavimąstrateginiamdujotiekiui tarp Lietuvos ir Lenkijos. Vilniuje ir Kaune statomekogeneracineselektrines, naudojančiasvietinį kurą– atliekasir biokurą.Žengėme ir kitąsvarbųžingsnį. Rengiamės Lietuvos ir kontinentinės Europos elektros sistemų sinchronizacijai. Tai reikš visavertę elektros infrastruktūros, sistemų ir rinkų integraciją į Vakarų Europos sistemą. Šį projektą Europos Komisija yra įtraukusi į Europos Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą. Jau esuminėjęs, kadVyriausybė inicijuoja kitą ilgalaikįprojektą – vėjo elektrinių plėtrą jūroje ir pradės vėjo jėgainių plėtrai būtinus tyrimus ir parengiamuosius darbus.

Mūsų gyventojai aktyviainaudojasienergetinio taupymo programa ir renovuoja daugiabučius.Pradėję taikyti naują gyvenamųjųnamų atnaujinimo modelį,sulaukėmegalingos renovacijosbangos.*(14skaidrė „Renovacijosproveržis“.)*Per pastaruosiustrejusmetusatnaujintaper 1000daugiabučių namų. Šiuo metuvykdoma maždaug dar tūkstančiopastatų renovacija. Didžiojidarbųdalis*(767 daugiabučiai)*atlikta pernai. Renovacijoseilėje – centrinėsvaldžios viešųjų pastatų ir gatvių modernizavimas, atskirų miesto kvartalų renovacija. Šiems tikslamsjau galime naudoti sugrįžtančias paskolųlėšas.

Dar viena sritis, kuriojeįvyko didžiuliųpermainų,– krašto apsauga.*(15skaidrė „Krašto apsauga – patikimi NATO partneriai“.)*Per pastaruosius trejus metus daugiau kaip dvigubai– beveik300 mln. eurų –padidinome gynybos biudžetą kariuomenei modernizuotiir komplektuoti, kovineigaliaistiprinti. Lietuva sparčiausiai iš NATOpartnerių įveikiapaveldėtądidžiulį atsilikimą, vykdydamaįsipareigojimą gynybos reikmėms skirti2 procentus bendrojo vidaus produkto. Mūsų Vyriausybėkonkrečiais veiksmaispatvirtino, kadiškiluspavojuiLietuva bus pasirengusi gintis ir patikimaiveiktikartu su kitais aljanso partneriais, sustiprindamaNATOskydo gynybosjėgą.

Nors viešojojeerdvėje daugiausia kalbamaapiedidėjančias išlaidaskrašto apsaugai, tačiau gerokai didesnės valstybėsinvesticijos buvo nukreiptos į darbo vietųkūrimąir atlyginimųdidinimą.Palyginkime.Pernai išlaidos gynybaipadidintos150mln. eurų, ir tokia pačias sumabuvo padidintosvien tikpensijos ir darbo užmokestis mažiausias algas gaunantiems kultūros, socialinės srities darbuotojams, statutiniams pareigūnams. Jeigu nereikėtų kompensuoti buvusiosvaldžios taikytospolitikos padarytų pažeidimų,galėtume kur kasdosniau didinti pensijas ir atlyginimus.Iš valstybės biudžeto ir Sodros biudžeto trečius metusdalimis mokamedaugiau kaip415 mln. eurų skolą Lietuvos gyventojams.

Norėdami sumažinti socialinės atskirties atotrūkį, inicijavomelaipsniškąminimaliosios mėnesinėsalgos didinimą*.(16skaidrė „Mažinama socialinėatskirtis“.)* Nuo šių metų pradžios padidintavidutinė senatvėspensija, neapmokestinamosios pajamos ir dvigubai – iki120 eurų – neapmokestinamosiospajamos užkiekvieną vaiką.

Darbo užmokesčiodidėjimas – svarbus veiksnys,turėjęs didelį poveikįnamųūkiopajamųgausėjimuiir stabiliam vartojimo augimui.Nuo2012 metųvidutinisdarbo užmokestis pakilo 16 procentų.(17skaidrė„Atlyginimai – ekonomikos augimo atspindys“.)Nedarbas sumažėjobeveikdvigubaiir priartėjoprie natūralausnedarbo lygio rodiklio.*(18skaidrė „Nedarbas – arti natūralaus lygio“.)*

Sėkmingai sprendėmejaunimo nedarbo problemą, kurią paveldėjomeiš ekonominės krizės laikų.Dabar jaunimo nedarbovidurkis yra 4 procentais mažesnis už Europos Sąjungos vidurkį.*(19skaidrė „Jaunimo įdarbinimui – specialios programos“.)*Vien pernai buvo įdarbinta 57 tūkstančiai jaunų bedarbių. Lietuvasėkmingai pritaikė įvairiasįdarbinimoprogramas*.* Parengustrimetį Regioninės jaunimo politikos stiprinimoplaną, ypatingas dėmesys skiriamas kaimuose irmažuose miesteliuose gyvenančio jaunimo užimtumui didinti ir aktyvumo problemoms spręsti.

Pernai vėlpadidėjusiemigracijaskatinamusįvertinti, kaip valstybė atlieka socialinępareigą savo piliečiams.Panagrinėkimešią problemą, laikydamiesinuostatos, kad valstybė privalorūpintis savo žmonėmis.Darbingiausio amžiausžmonės traukiaį tas šalis, kuriose net už nekvalifikuotą darbą gaunadidesnį atlyginimą, nei dirbdamas pagal specialybęLietuvoje.Jeigu pasidomėtumetųšaliųdarbo santykių teisine sistema,pamatytume, kadši sritis yra gerokai lankstesnėnei pasmus.Būtentiš jųbuvo perimtos idėjos, rengiantnaująsocialinio modelio projektą. *(20 skaidrė „Modernus socialinis modelis – neišvengiama būtinybė“.*)Oponentaiprojektuiatkakliai klijuoja išskirtinėsnaudosverslui etiketę,norsjame suformuotalanksčiųdarbo santykių,garantuojančių didesnįuždarbį,ir socialiniosaugumoteisinė pusiausvyra.

Noriu atkreipti dėmesįį mažiau aptarinėjamąsocialinio modelio dalį –numatomąpensijų reformą. Kaip pažymima Europos Komisijos parengtoje Lietuvos ekonomikos augimo ataskaitoje, sąžininga ir teisinga pensijų sistema taip pat yra esminėtvariossocialinės ir ekonominės politikos dalis.Mes siūlome, kadbazinė pensijos dalisbūtųfinansuojama iš valstybės biudžeto, o iš socialiniodraudimo fondomokama pensijosdalis būtųtiesiogiai susieta su įmokomis.Taip pat nustatome aiškųindeksavimomechanizmą, kad pensijųaugimaspriklausytų ne nuo politikųmalonės, onuo darboužmokesčiofondodidėjimo.

Beveik prieš septyneriusmetus Estijoje įsigaliojęsnaujas Darbo sutarčių įstatymas padėjo jaigeriausiaiatlaikyti ekonominės recesijosiššūkius regione ir atsitiesti verslui,palygintigreitaisumažinti nedarbą. Jeigu 2010 metaisnedarbo lygis buvo 15,5 procento, taipernai - apie 5 procentus (trijųketvirčių duomenimis).

Todėl dar kartą raginuvisus sutelkti dėmesįir patvirtintiparengtą modernųsocialinį modelį.Tai bussvarbus impulsas dirbančių žmonių pajamoms, investicijoms ir biudžeto įplaukomsdidėti.

Lietuvojejau dabar yra pakankamai darbo vietųaukštos klasėsinžinerinio techninioprofilio specialistams, stipriems informacinių technologijų profesionalams. Čia įsikūrusiosir apieplėtrągalvojančios tarptautinės paslaugųbendrovėskonkuruoja dėl specialistųir susiduriasu aukštos klasėsprofesionalųproblema. Betgimes didžiuojamės, kad Lietuva pirmauja Europos Sąjungojepagaljaunimosu aukštuojuišsilavinimurodiklį –daugiau kaip pusė30–34 metųasmenųturi aukštojomokslo diplomą.Taigi, kurtiežmonės?

Kai prieš šešerius metusdešiniųjų Vyriausybė pradėjo kviestiinformacinių technologijų bendroves kurtis Lietuvoje, reikėjo į tai orientuoti ir specialistųrengimo schemas.Tačiaupradėtaaukštojo mokslopertvarka tik sustiprino atotrūkįtarprengiamųspecialistųir rinkos poreikiųbei planuojamų perspektyvų. Turimedidžiulį vadybininkų, teisininkų, psichologų, ikimokykliniougdymospecialistų perteklių,ir trūkstafizinių mokslų specialistų, matematikųarinformatikų, kurie jau šiandiengalėtų dirbtipaslaugų kompanijose ir pradėjusiuoseveikti mokslo slėniuose. Matyt, kitaip ir būti negalėjo, nesbendrojo ugdymo ir abitūros egzaminų sistemaneskatino stipriau mokytistiksliųjų mokslų.

Neapsiribodamivien tik švietimo srities finansavimodidinimu*(21skaidrė „Didesnis mokiniokrepšelis“.),*pradėjome taisytipirmtakų klaidasir įgyvendintistrateginį tikslą–specialistų rengimąsieti su rinkos poreikiais, Lietuvos ekonomikos perspektyvomis. Nuo 2013 metų, kiek leidoįstatymas, buvo pradėtas formuotivalstybėsužsakymas inžinerinėmstechninėmsspecialybėms, o šiemetinformatikos specialybės studentų bus priimta 50 procentų daugiau. *(22 skaidrė „Specialistų rengimas –rinkai, Lietuvos ateičiai).*

Seimui pateiktosMokslo ir studijų įstatymo pataisos, kurios sudaro sąlygas pagerinti aukštojo mokslo kokybę ir ryšį su darbo rinka. Minimalausbaloslenkstisirprivalomas profesinis orientavimaspadėsjaunam žmogui atsakingiau rinktis specialybę.Glaudesnis bendradarbiavimassu socialiniaispartneriais, rengiant studijų programas, suartins specialistųrengimąir rinkos poreikius.

Vyriausybė siekia konsoliduoti aukštųjų mokyklųtinkląir remia universitetų iniciatyvasjungtis, sutelkti akademinį potencialą. Apie susijungimoplanus jauinformavo Kauno technologijosirSveikatos mokslų universitetaibeiVytauto Didžiojoir Lietuvos edukologijos universitetai.

Pastaraisiaismetaissumažėjomokyklosnebaigiančių jaunų žmonių.ŠisLietuvosrodiklis patenka tarp geriausiųEuropos Sąjungoje. Tikimės, kadbendrojo ugdymo programų pertvarka jau šiemet turės įtakosstojimuiį aukštąsias mokyklas. Sugrąžintas dėmesysuniversaliai mokslodisciplinai – matematikai.Matematikosvalstybinįegzaminą privalės laikyti abiturientai, galvojantysapie universitetinesstudijas, išskyrus menus.Priimtas sprendimas įkurti10 regioninių gamtosmokslų ir technologijų centrų, sukurti Nacionalinįmokslo centrą. Visų šių centrų švietėjiška misija – skatintimokiniusdomėtisperspektyviausiais ateities mokslais– gamtos, technologijų, inžinerijos mokslais bei matematika. Pagal kompiuterijos ir matematikosspecialistųskaičių Lietuva yra priešpaskutinėEuropos Sąjungoje.

Gerbiamieji, manau, daugelis iš jūsųpritars minčiai, kad valstybė negalivengti pareigos užtikrinti savo piliečiamsgerai apmokamą darbą ir orų gyvenimą. Kad ji galėtųatlikti šią misiją, turimematyti ir girdėti viso pasaulio dinamiką, įgyvendinti reikalingas permainas. Šių permainų raktas – čia, Seime, Vyriausybės pateiktuose įstatymų projektuose. Kviečiu visus susitelkti darbingai sesijai ir duoti startą reformoms, kuriųlaukia Lietuvos žmonės.Tai busgražus Seimorinkimų preliudas, skelbiantis, kad skirtingų pažiūrų politinės partijos geba susitelkti valstybėslabui.

Ačiū už dėmesį