Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ekonominių funkcijų vykdymo taisyklių

1 priedas

**(Aktualios ekonominės informacijos suvestinės forma)**

**LR ambasada Norvegijos Karalystėje**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

**AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022-08-05\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Pateikiamos informacijos apibendrinimas | Informacijos šaltinis | Pastabos |
| Aktuali informacija | | | |
|  |  | <https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/1OEzgK/prisene-i-eurosonen-har-aldri-steget-mer> | Kainos euro zonoje dar niekada taip stipriai nekilo Padidėjusios energijos ir maisto kainos yra pagrindinė naujo 8,6 proc. infliacijos rekordo euro zonoje priežastis. „Dabar infliacija yra neabejotinai per didelė, o palūkanų normos gerokai per žemos,– sako vyriausiasis analitikas.  Remiantis [išankstine Eurostato statistika,](https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644614/2-01072022-AP-EN.pdf/72dcf5e4-56cb-5b8c-1a1f-d342666b8657?t=1656592347325) infliacija eurą naudojančiose šalyse, palyginti su tuo pačiu laiku pernai, birželį išauga iki 8,6 proc., o gegužę – 8,1 proc.  Iš anksto, remiantis „Bloomberg“ duomenimis, birželį buvo tikimasi 8,5 proc.  Energijos kainos vis dar auga – birželį jos per metus išaugo 41,9 procento. Maisto, alkoholio ir tabako kainos birželį taip pat dar pakilo iki 8,9 proc.  Estija birželio mėn. rodo didžiausią infliaciją euro zonoje – 22 proc. Kitos šalys, kuriose birželio mėn. pastebima dviženklė infliacija, nurodytos mažėjančia tvarka: Lietuva, Latvija, Slovakija, Graikija, Slovėnija, Belgija, Liuksemburgas ir Ispanija.  Maltoje infliacija mažiausia – 6,1 proc. **– Palūkanų norma yra per maža** Nuolat didėjanti infliacija, gerokai viršijanti tikslą (du procentus), Europos Centriniam Bankui (ESB) tapo problema.  **– Infliacija dabar yra neabejotinai per didelė Europos Centriniam Bankui, ir akivaizdu, kad palūkanų norma yra per maža, – E24 teigia vyriausias „Nordea Markets“ analitikas Ole Håkon Eek-Nielsen.**  Palūkanų norma euro zonoje tebėra minus 0,5 procento, tačiau liepą palūkanos pakilo ketvirtadaliu procentinio punkto, o per kitą posėdį - dvigubai.  Tačiau lūkesčiai dėl dar didesnio palūkanų normų šuolio išaugo kartu su kainomis. Pagrindinė Centrinio banko priemonė prieš didelę infliaciją yra didesnės palūkanų normos.  Europos palūkanų normos taip pat turi įtakos [palūkanų rinkai čia, namuose](https://e24.no/boers-og-finans/i/1O2GKK/norges-bank-tar-grep-etter-europeisk-renteuro), o ilgainiui aukštesnės ES palūkanos taip pat gali prisidėti prie Norvegijos banko nustatytos palūkanų normos kėlimo. **Didelio nuosmukio pavojus** Tačiau Eek-Nielsen netiki, kad šiandieniniai skaičiai taip stipriai pakeis Norvegijos palūkanų normos perspektyvą.  – Norvegijos bankas jau numatė didesnę importuojamą infliaciją. Tačiau jie tai pabrėžia ir yra dar labiau susirūpinę dėl importuojamų kainų padidėjimo, – sako jis.  Analitikas taip pat mano, kad didėja spaudimas ESB agresyviau kelti palūkanų normas, kaip tai darė kiti centriniai bankai.  **– Jeigu ESB tai darydami persistengs, jie rizikuos pernelyg stipriu nuosmukiu, tačiau bet kokiu atveju negalima leisti, kad infliacija įsibėgėtų. ESB tai bus labai sunku, bet jie turi tai priimti.**  Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad ESB turi daug didesnę dilemą nei, pavyzdžiui, Norvegijos centrinis bankas, nes energijos kainos vartotojams auga labiau, o tuo pačiu jie neturi pajamų iš energijos pardavimo kaip Norvegija. |
| 2022-07-05 |  | <https://e24.no/norsk-oekonomi/i/47M1ae/kraftig-kronesvekkelse-mot-dollar> | Staigus kronos nuvertėjimas dolerio atžvilgiu Krona dolerio atžvilgiu susilpnėjo daugiau nei 20 erų (kronos centų). Tuo pat metu euro kursas dolerio atžvilgiu yra silpniausias per 20 metų.  **JAV doleris 22 val. kainuoja 10,07 Norvegijos kronos, kas yra 24 eromis daugiau nei vidurnaktį.**  Vienas euras antradienio vakarą kainuoja 10,33 kronos, o tai yra maždaug 9 erų susilpnėjimas, palyginti su diena prieš tai.  Tuo pat metu, kai krona silpnėja euro atžvilgiu, euras dolerio atžvilgiu susilpnėjo iki žemiausio per 20 metų lygio. Šiuo metu euras kainuoja 1,0263 dolerio.  DNB makroanalitikas Oddmund Berg mano, kad dėl kronos susilpnėjimo nėra ko nerimauti, tačiau teigia, kad antradienį svyravimas buvo stiprus.  **– Iš kasdienių svyravimų išvadų daryti negalima.**  Krona dolerio atžvilgiu yra maždaug tame pačiame lygyje, kaip ir birželio viduryje. **Pavojaus kelionei į pietus nėra** Makroanalitikas kol kas nesijaudina, kad žmonių kelionės į pietus kainuos kiek brangiau. Jis pabrėžia, kad neretai vyksta didesnės permainos kronoje, o tai reikalauja ilgesnio ir didesnio susilpninimo, kad tai ką nors reikštų žmonių kelionėms.  – Jei 2,5 proc. dolerio atžvilgiu susilpnėjimas bus ilgalaikio pobūdžio, jis bus kiek brangesnis tiems, kurie keliauja į JAV ar kitas šalis, kuriose atsiskaitoma doleriais.  Berg mato mažesnį poveikį žmonėms, kurie išvyko atostogų į Europą.  – Kalbant apie keliones į Europos šalis, kurios naudoja eurą, susilpnėjimas yra kur kas mažesnis. **Euro susilpnėjimas dolerio atžvilgiu** Berg pabrėžia, kad euro kritimą sunku pateisinti naftos kainų kritimu.  – Šiandien pamatėme gana staigų euro kurso judėjimą. Naftos kainos krito vėliau tą pačią dieną. Kadangi nėra jokių konkrečių naujienų, kurios, regis, paskatintų naftos kainų kritimą, galima manyti, kad didėja nuosmukio baimė, kuri skatina ir euro silpnėjimą, ir naftos kainų kritimą,– sako jis. |
| 2022-07-23 |  | <https://norwaytoday.info/finance/ssb-high-proportion-of-overqualified-immigrants-working-in-norway/> | SSB: didelė per gerą kvalifikaciją turinčių imigrantų dalis Norvegijoje  Iš viso 73 000 imigrantų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, 2021 m. dirbo profesijas, kurioms keliami mažesni išsilavinimo reikalavimai. 2021 metais per gerą kvalifikaciją turinčių imigrantų dalis siekė 40 proc.  Per 2015–2021 m. darbo rinkoje užregistruota 16 000 per gerą kvalifikaciją turinčių imigrantų. Tokį padidėjimą lėmė tuo pačiu laikotarpiu išaugęs darbuotojų skaičius tarp imigrantų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. |
| Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija | | | |
| 2022-07-02 |  | <https://e24.no/norsk-oekonomi/i/v5MpvL/prishopp-paa-mat-vil-nok-merke-det-etter-hvert> | **Maisto kainų šuolis: – Tikriausiai tai galiausiai taps pastebima**  Kai kurių maisto produktų kainos pakilo, kai išaugo tiekėjų į parduotuves kainos. Tačiau, eksperto teigimu, po poros savaičių šokas bus švelnesnis.  Liepos 1 d. maisto tinklams išaugo tiekėjų kainos, o tai reiškia, kad maisto produktai parduotuvėse brangs. NHH profesorius Øystein Foros stebėtųsi, jei kainų kilimas nebūtų toks staigus.  – Šiais metais pastebima tai, kad kainos padidėjo daugiau nei įprastai, nes buvo didesnis sąnaudų išaugimas,– sako Foros.  – Kaip įprasta, kainų kilimą pamatysime iš karto. Vienų produktų kaina kyla labai žymiai, kitų – ne taip pastebimai,– sako profesorius.  **Tai patvirtina ir E24 atlikta apklausa.** **Kainos šiek tiek sumažės** Pasak Foros, yra gana įprasta, kad kainos kyla liepos 1 d. Tai vadinama kainų langu.  Norvegijoje kainų langus turime vasario 1 d. ir liepos 1 d. Tinklai ir tiekėjai dėl kainų derasi rudenį, o tada kainų keitimas įgyvendinamas dviejuose kainų languose.  Foros aiškina, jog iš karto po kainų padidėjimo maisto grandinės pradės varžytis, paskui kainos po truputį kris.  Daugiausiai apie kainų kilimą byloja rugpjūčio mėn. Tada liepos mėnesio infliacijos duomenis pateikia Norvegijos statistikos tarnyba (SSB).  Nuo balandžio iki gegužės maisto produktai pabrango 0,4 proc. Palyginti su praėjusio vasario mėn. kainų langu, nuo praeito mėnesio maisto kainos pakilo 4,5 proc.  Žemės ūkio ministrė [Sandra Borch](https://e24.no/norsk-oekonomi/i/Qy1XkV/landbruksministeren-med-beskjed-ikke-oek-prisen-mer-enn-noedvendig) prašė maisto grandinių nedidinti kainų labiau nei privalo.  – Raginu jus nepersistengti, atsižvelgiant į situaciją, kurioje dabar esame dėl maisto krizės,– sakė ji. Borch taip pat teigė, kad maisto tinklams dabar tenka svarbi atsakomybė.  „Norgesgruppen“, „Kine Søyland“ komunikacijos vadovė tikina, kad tinklai to nedarys.  – Pradėjome derybas ir tvirtai pareiškėme, kad visi kainų padidinimai turi būti pagrįsti. Mes nedidinsime savo pelningumo šiame kontekste,– sako ji E24.  Jos teigimu, tiekėjai turi galimybę keisti kainas nuo liepos 1 d. Todėl nuo šiandien jiems kainos kyla, o pasekmės jaučiamos parduotuvėse. |
|  |  |  |  |
| Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija | | | |
| 2022-07-11 |  | <https://e24.no/norsk-oekonomi/i/47Ml3E/kraftig-oppgang-i-matvareprisene-trekker-inflasjonen-opp> | **Staigus maisto kainų kilimas didina infliaciją** Birželio mėnesį VKI ženklino neįprastai spartus maisto kainų augimas, be to, kad degalų kainos ir toliau didėjo.  Vartotojų kainų indeksas (VKI) nuo 2021 m. birželio iki 2022 m. birželio padidėjo 6,3 proc. Tai 0,6 procentinio punkto daugiau nei dvylikos mėnesių pokytis gegužę, kuris ir taip buvo labai aukštas.  – Birželį dvylikos mėnesių augimas toliau didėjo dėl padidėjusių degalų ir maisto kainų. Norvegijos statistikos skyriaus vadovas Espen Kristiansen pranešime spaudai, kuriame pateikiami skaičiai sako, jog maisto kainos išaugo neįprastai daug.  **Nuo 2021 metų birželio iki 2022 metų birželio maisto kainos pakilo 5,6 procento. Nuo šių metų gegužės iki birželio jos padidėjo 2,0 proc.**  – Toks didelis maisto kainų augimas nuo gegužės iki birželio yra neįprastas. Didžiausius maisto kainų pokyčius dažniausiai matome vasario ir liepos mėnesiais, o tai yra laiko langai, per kuriuos tiekėjai gali koreguoti kainas maisto grandinių link, – sako Kristiansen.  Norvegijos statistikos departamento duomenimis, prie dvylikos mėnesių augimo labiausiai prisideda mėsa, duona ir grūdų produktai. Kristiansen aiškina, kad gegužės–birželio mėnesiais labiausiai prisideda vaisių kainų augimas dėl didelio pasiūlos aktyvumo gegužę. **Aukšta bazinė infliacija** Tuo pačiu metu bazinė infliacija pakilo iki 3,6 procento.  Infliacija paspartėjo po pandemijos ir karo Ukrainoje, tiek čia, tiek tarptautiniu mastu.  Šių metų darbo užmokesčio sprendimas grindžiamas 3,3 procento bendra infliacija 2022 m.  Nustatydamas palūkanų normas, Norvegijos bankas dažniausiai atsižvelgia į bazinę infliaciją, iš dalies dėl to, kad elektros kainos labai svyruoja.  Kylančios kainos buvo svarbi priežastis, kodėl centrinio banko vadovas Ida Wolden Bache ir kiti Norvegijos centrinio banko palūkanų normų komiteto nariai birželį padidino bazinę palūkanų normą net 0,5 procento – didžiausią palūkanų normos šuolį per 20 metų.  **Sumažėjusi perkamoji galia**  „Handelsbanken Capital Markets“ vyriausiasis ekonomistas Marius Gonsholt Hov teigia, kad bazinė infliacija yra šiek tiek didesnė, nei tikėjosi Norvegijos centrinis bankas, o tai lems tolesnį palūkanų normų kilimą ateityje.  – Kai kurių maisto produktų kainos išaugo labai stipriai. Bazinė infliacija yra didelė ir vis dar auga, o Norvegijos centrinis bankas tam skiria didelį dėmesį. Remiantis šiais skaičiais, galima aiškiai pateisinti tolesnį palūkanų normos didėjimą, apie kurį buvo pranešta šį rudenį.  Vyriausiasis ekonomistas taip pat sako, kad namų ūkių perkamoji galia sumažės dėl didesnės infliacijos, palyginti su atlyginimų augimu.  – Norvegijos centrinis bankas daugiausia dėmesio skiria bazinei infliacijai, tačiau bendroji infliacija yra ypač svarbi namų ūkiams. Esame tokioje situacijoje, kai bendra infliacija šiais metais yra gerokai didesnė nei atlyginimų augimas. Tai iliustruoja situaciją, kai namų ūkių perkamoji galia šiais metais gana ženkliai krenta. |
| Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija | | | |
| 2022-07-05 |  | [**https://e24.no/norsk-oekonomi/i/Kz0JvG/overrasket-over-boligmarkedet-det-er-unormalt**](https://e24.no/norsk-oekonomi/i/Kz0JvG/overrasket-over-boligmarkedet-det-er-unormalt) | **Stebinanti būsto rinka:**  Nepaisant didesnių palūkanų ir taupymo asmeniniuose finansuose, pranešama, kad būsto paklausa išlieka didelė.  – Nepaisant šiandienos neapibrėžtos rinkos, pirkėjų yra labai daug. E24 sako Grethe Wittenberg Meier, „Privatmegleren“ generalinė direktorė.  **Ji sako, kad tinklas šių metų birželį pardavė 25 procentais daugiau būstų, palyginti su 2019 m., kurie yra paskutiniai „normalūs“ metai prieš pandemiją.**  – Galima būtų pagalvoti, kad dabar žmonės vengia būsto pirkimų, nes kyla maisto produktų kainos ir brangsta elektra. Tačiau pirkėjų yra ir tai yra įdomu,– pabrėžia Meier.  Gegužės mėnesį būsto kainos Norvegijoje po kelių stiprių mėnesių pakilo 1,2 procento. Iki šiol šiais metais [infliacija buvo 9,2 procento,](https://e24.no/naeringsliv/i/dnAqQJ/boligprisene-steg-12-prosent-i-mai) kurią iš dalies lėmė didelė paklausa.  Meier sako, kad pasak klientų atsiliepimų, jie jau seniai girdėjo apie palūkanų normų kilimą ir į tai jau iš anksto atsižvelgė savo biudžetuose. **Trumpas pardavimo laikas** DNB Eiendom generalinis direktorius Terje Burås mato tą pačią tendenciją: būstai per trumpą laiką buvo išparduoti.  – Osle vidutinė pardavimo trukmė buvo 18 dienų, o tai yra labai trumpas laikas,– E24 sako jis.  – Likusioje šalies dalyje namai buvo parduoti taip pat ypač greitai. Tai galima pastebėti Stavangeryje, Sandnese ir Kristiansande,– sako Buraas.  Jis priduria, kad, jo manymu, rudenį aktyvumas kiek sumažės. **Palūkanos nesikandžioja** Meier iš „Privatmegleren“ pabrėžia, kad dėl rekordiškai žemų palūkanų žmonės dvejus metus gyveno beveik nemokamai ir dabar sutinka, jog ateityje būstui turės skirti didesnę biudžeto dalį.  Ji mano, kad tendencija išliks, nepaisant didesnių palūkanų normų kėlimų.  – Būsto kainos išlieka tokios pat, nes paklausa viršija pasiūlą,– „Privatmegleren“ vadovas. |
| Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija | | | |
| 2022-08-08 |  | <https://www.nrk.no/nyheter/streik-i-flyselskapet-sas-1.14500685> | **SAS pilotai priima jiems pasiūlytą sprendimo variantą:** SAS pilotai Danijoje, Norvegijoje ir Švedijoje nubalsavo priimti praeitą mėnesį jiems pasiūlytą sprendimo paketą, dėl kurio tarėsi SAS vadovybė ir SAS pilotų grupė, taip stengiantis padėti tašką streikams. Pagal šį susitarimą pilotams mažinami atlyginimi ir draudžiama streikuoti per ateinančius penkerius metus. Tačiau iš kitos pusės SAS vėl priims į darbą 450 pilotų, kurie buvo atelisti per pandemiją. |
| Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija | | | |
| 2022-07-07 |  | <https://e24.no/boers-og-finans/i/mrqOA1/slutt-paa-startup-bonanzaen-vi-er-i-en-skvis> | **Startuolio sėkmės pabaiga: – Patiriame sunkumų**  2021-ieji buvo auksiniai metai besikuriančioms įmonėms. Dabar vakarėlis eina į pabaigą.  – Dabar tikrai sunkiau surinkti pinigų nei prieš kelis mėnesius,– sako Sondre Kvam.  Jis yra pradedančiosios įmonės „Cohere XR“ vadovas. Jie kuria VR aplikaciją, kurioje žmonės gali susitikti virtualiuose kambariuose „dirbtuvėms“. Platforma naudoja kūno kalbos ir energijos lygio duomenis, kad būtų lengviau bendradarbiauti.  Investuotojų paiešką bendrovė pradėjo prieš keturis mėnesius. Tai pirmas kartas, kai jie imasi kapitalo pritraukimo.  – Pradėjome rinkti pinigus anksčiau šį pavasarį, todėl turime nueiti ilgą kelią, kad užpildytume raundą,– sako Kvam.  „StartupLabs“ vadovas Per Einar Dybvik patvirtina, kad „Cohere XR“ nėra vienintelė įmonė, kuriai sunku pritraukti pinigų iš investuotojų.  – Šiandien tai reikalauja daug daugiau nei prieš kelis mėnesius. Tai yra pagrįsta kasdieniu dialogu su daugiau nei 100 įmonių, kurios turi biurus su mumis, ir tarp daugiau nei 130 investicijų, kurias atlikome nuo 2013 m., – sako jis.  Dybvik pabrėžia, kad pagalbos teikimo verslui prašymų jie gauna tiek pat, kiek ir anksčiau, tačiau svarbiausia yra investicijų pusė.  **Rinkos neramumai**  Iššūkiai daugiausia kyla dėl neapibrėžtumo ekonomikoje. Viskas prasidėjo nuo karo Ukrainoje. Dabar kyla kainos ir palūkanų normos. Pasak Dybvik, tai reiškia, kad investuotojai labiau sulaiko savo pinigus.  – Investuotojai dabar yra atsargesni. Sprendimų priėmimo procesai užtrunka ilgiau,– sako jis.  Nepaisant to, kad „Kvam“ ir „Cohere XR“ uždirba pinigus nuo pat pirmos dienos ir sulaukė užklausų iš Zuckerbergo kontroliuojamų „Meta“, tokių solidžių klientų kaip „Schibsted“, „Posten“ ir „Sbanken“, bendrovė pastebi, kad kapitalo rinkoje kažkas vyksta.  **Daugumai reikia pagalbos**  Pandemija sukėlė investicijų bumą besikuriančioms įmonėms. Dabar gali atrodyti, kad vakarėlis eina į pabaigą. „StartupNorway“ ryšių su investuotojais vadovo Thomas Wittusen teigimu, pačiam pritraukti kapitalą tapo sunkiau.  – Kai kurias pradedančias įmones pastaruoju metu šiek tiek išlepino lengvai pasiekiamas naujas kapitalas jų artimame tinkle per draugus, šeimą ir esamus investuotojus, sako jis.  Dabar jis teigia, kad, palyginti su praėjusiais metais, jie sulaukia kur kas daugiau įmonių, besikreipiančių dėl pagalbos susitikti su investuotojais.  – Pastebime, kad maždaug 30 proc. padaugėjo įmonių, kurios kreipiasi į mus pagalbos,– sako Wittusen.  **Įvertinimas**  Pradedančiųjų įmonių, tokių kaip „Cohere XR“, problema yra ta, kad jos patiria spaudimą vertinti įmonę. Investuotojai nėra suinteresuoti už akcijas mokėti tiek, kiek buvo prieš metus.  2021-ieji buvo auksiniai metai besikuriančioms įmonėms. Nuo 2020 iki 2021 m. investicijos į Šiaurės šalių startuolius išaugo daugiau nei dvigubai, rodo Pitchbook“ duomenys. |
| Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija | | | |
| 2022-07-07 |  | <https://www.nettavisen.no/okonomi/senterpartiets-stortingsgruppe-krever-stans-i-stromeksporten/s/12-95-3424290680> | **Centro partijos frakcija reikalauja stabdyti elektros eksportą** Centro partijos parlamento pirmininko pavaduotojas Geir Pollestad teigia, jog elektros eksportas turi būti sustabdytas, o vyriausybė privalo įpareigoti bendroves taupyti vandenį rezervuaruose.  – Negalime nupjauti kabelių, dabar tai neaktualu, tačiau negalime toliau tuštinti dėtuvių, esant tokiam mažam užpildymo laipsniui,– NTB teigia Pollestad.  Jei naftos ir energetikos ministras Terje Aasland mano, kad neturi pakankamai instrumentų priversti energetikos bendroves apriboti gamybą, Pollestad perspėja, kad Centro partija prisidės prie įstatymų pakeitimų, kad tai užtikrintų.  Jis pažymi, kad Aasland paskatino elektros įmones gaminti mažiau elektros, tačiau neatrodo, kad bendrovės imtųsi veiksmų.  Centro partijos frakcija šiuo klausimu turi labai aiškų požiūrį, teigia Pollestad.  – Manome, kad situacija yra tokia rimta, kad jis turi naudoti dar stipresnius įrankius,– sako jis.  Trečiadienį Aaslandas paragino elektros įmones suvokti savo atsakomybę ir leido vyriausybei įsikišti ir apriboti elektros eksportą.  – Dėl situacijos, kurią išgyvenome šią žiemą, ir dėl situacijos, kurioje esame dabar, nenorime, kad Norvegijoje tai taptų įprasta,– [NRK](https://www.nrk.no/norge/kan-bli-rasjonering-av-strom-i-norge-1.16028844) sakė Aasland.  [VG](https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/mrkwbE/varsler-mulig-stroemrasjonering-norske-produsenter-har-et-samfunnsansvar) praneša, jog „Statnett“ padidino pavojaus lygį elektros situacijai nuo žalio iki geltono lygio. Tai reiškia, kad tikimybė, kad žiemą elektra turi būti normuota, yra nuo 5 iki 20 proc. Tačiau praėjusią savaitę Statnett pranešė NVE, kad dar nematė jokių konkrečių ženklų, kad eksportas sulėtėjo.  NVE paprašė Statnett išnagrinėti priemones, skirtas tuo atveju, jei elektros energijos situacija taptų labai sudėtinga. Tai gali reikšti elektros normavimą. |
| Kita ekonominiam bendradabiavimui svarbi informacija | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo

pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas)

Parengė II sekretorė Laura Stange