Uttanríkispolitisks frágreiðing

Týdningarmestu málini

Frágreiðing til aðalorðaskiftis
sambært § 51, stk. 4 í tingskipanini

Lögtingsmál nr. F-4/2014
Innihaldsyvirlit

1. Føroyskur uttanríkispolitikkur ................................................................. 4
   1.1 Logfroðilliga grunderfingið .......................................................... 4
   1.2 DFG-skipanin ........................................................................... 5
   1.3 Trygdarmál og verjumál ............................................................... 6

2. Altjóða handilsviðurskifti ................................................................. 7
   2.1 Handilssátímélar okkara ................................................................ 7
   2.2 Russland og Evro-Asiatiska búskaparsamveldið ................................ 7
   2.3 Hoyvíkssáttmálin ...................................................................... 8
   2.4 Heilsufroðillig viðurskifti ............................................................. 8
   2.5 Útflutningsráð Føroya ................................................................. 9

3. Evropapolitikkur ................................................................................ 10
   3.1 Verandi samstarv við ES ............................................................... 10
   3.2 Gerðarrættarmálini móti ES ............................................................ 11
   3.3 Virksemið í Northern Periphery Programme ................................ 11
   3.4 EFTA-limaskapur ..................................................................... 12

4. Sameindu tjóðir ................................................................................ 13
   4.1 Mannarættindi Sameindu tjóða ....................................................... 13
   4.2 Landgrunsmálini ....................................................................... 14
   4.3 FAO ........................................................................................... 15
   4.4 UNESCO .................................................................................. 15
   4.5 IMO .......................................................................................... 15

5. Nordurlandamál ............................................................................. 17
   5.1 Føroyskur limaskapur ................................................................. 17
   5.2 Danskur formanskapur ............................................................... 17
   5.3 Fjölbroytt samstarv ................................................................. 17
5.5 Útnorduráði

6. Arktis

6.1 Tænastudepil

6.2 Arktiska ráðið

7. Menningarsamstarv og neyðhjálp

7.1 Útbúgving og heilsa raðfest

7.2 Neyðhjálp

8. Havsins tilfeingi

8.1 Strandarlandasamráðingar

8.2 Tvílandasáttmálar um fiskiveiðu

8.3 Millumtjóða fiskiveiðusamstarv

8.4 Millumtjóða hvalaveiðusamstarv

8.5 Hvalaveiða og almenn kunning

9. Dupultskattasáttmálar

9.1 Verandi skattasáttmálar

9.2 Norðurlendski dupultskattasáttmálin

9.3 Aðrir sáttmálar
1. Føroyuskur uttanríkispolitikkur

Seinastu mongu árini hefur leikluturin hjá landsstýrinum á uttanríkispolitiska ökinum verið alt sjónligari. Sum framkomið og væl skipað oýggjasamfelag og fiskivinnutjóði hava Føroyar ein týðandi leiklur í altjóða samfelagnum. Tað eru bara Føroyar, sum kunnu og skulu rökja sini uttanríkispolitisku áhugamál. Óka uttanríkispolitiska virksemi verður framt, sama um Føroyar ikki eru sjálvstoðugt land.

Løgmaður varðar av uttanríkis-, tryggdar- og verjupolitikki Føroya við teimum avmarkingum, sum ríkisrættarliga stöðan hefur við sær. Flestu stjórnarráð umsita baði arbeidsefni og sáttmálar, sum hava við millumtjóða viðurskifti at gera. Sáttmálar um eitt nú skattlig viðurskifti eru hjá landsstýrismanninninum í fíggjarmálum, landsstýrismaðurinn í fiskivinnumálum varðar av sinámíllum samráðingum og strandarlandsasamráðingum um fiskiveidu, og landsstýriskvinnan í almannamálum tekur sær av nordurlandamálum.

Uttanríkispolitiska frágreiðingin fevnir sostatt ikki bert um ábyrgdarøki løgmanns. Talan er um heildarpolitiska frágreiðing, sum tekur stöði í teimum mongu uttanríkispolitisku økjunum, sum landsstýrö umsitr.

Umframt uttanríkispolitisku uppgávurnar, ið liggja beinleiðis hjá løgmanni, skal løgmaður tryggja neðugu samskipanina av foroyskum áhugamálum á uttanríkispolitiska ökinum.

Uttanríkistenastan á Løgmanskrivstovuni hefur dagligu fyrisingina av nevnu uppgávum løgmans um hendi. Hon hefur saman við teimum fimm sendistovunum, ið bygnaðarliga eru partur av uttanríkistenastunum, yvirkipaðu uppgávuna at rökja áhugamál Føroya úti í heimi.

1.1 Løgfrøðiliga grundarlagið


Uttanríkispolitiska heimildir Føroya eru tengdar at, hvørt avvarðandi málsøkið er yvirtikið ella ikki. Tá ið talan er um yvir tikin málsøkið skipar uttanríkispolitiska lógin frá 2005, saman við síðvenju á ökinum, karmarnar fyrir luttøku Føroya í altjóða samfelagnum. Dømi um beinleiðis millumtjóðasamráðingar eru bilateralar handilssamráðingar og millumtjóða fiskivinnusamstarv. Harafturímóti, tá ið talan er um ókið, hvers málsøkið ikki er yvir tikio, men hvers viðurskifti hava týdning fyrir Føroyar, skal landsstýröi, í samsvæði við Fámjins skjalið takast uppá ráð, við tí fyrir cyga at hava veruliga medávirkan. Dømi um slik viðurskifti, eru millumtjóða fundir í OSPAR.

Uttanríkispolitiska lógin frá 2005 veitir Føroyum möguleikan í navni danska kongsríkisins at samráðast og gerast partur av sáttmálarum við onnur lond og felagsskapum, tá ið hesir sáttmálar burturav viðvikja máulum, íð hovra undir málsræðið hjá foroyskum myndugleikum. Tá ið Føroyar gera altjóðarættarlagan sáttmála eftir hesi lóg, bera Føroyar vanliga heitið “Danmarkar kongsríki, Føroyum viðvikjandi.” Fyrirtreytin fyrir hesum möguleika er, at hesir sáttmálar ikki viðvikja Grønlandi, og at teir heldur ikki skulu gakla fyr Førmark ella snúgyva seg um samráðingar í
millumttjóða felagsskapi, har sum Danmarkar kongsríki er limur. Føroyar kunnu eisini sambært § 4 í uttanríkispolitisku lógin í frá 2005 fáa limaskap í millumttjóða felagsskapum í egnum navni, treytað av at tað er sambærligt við reglurnar hjá felagsskapinum sjálvum og við stjórnarskipanarlígu stoðu Foroya. Hesin leistur egur eftir fatar landsstýrisins at kunna nytast til limaskap Foroya í WTO.

Uttan mun til ásetingarnar í uttanríkispolitisku lógin, virka Føroyar sum serstakur leikari á fleiri millumttjóða samstarvsokjum. Eitt nú eru Føroyar sjálvstoðugur sáttmálalapartur í ýmiskum sáttmáum, sum viðvikja felags umsiting av tvískattaavtalum og ferðandi fiskastovnum.


1.2 DFG-skipanin

Domi um hetta eru NEAFC, NAFO og NASCO, sum eru felagsskapir um fiskiveiðusamstarv í altjóða sjögvi, har Danmark er umboðað í sáttmálanum gjögnun ES. Í hesum felagsskapunum eru Føroyar og Grønland við í felag undir heitinum DFG. Í SPRFMO lutta Føroyar tó einsamíllar undir heitinum “Danmarkar kongsríki, Føroyum viðvikjandi,” men Grønland hevur sambært uttanríkispolitíku lógin framvegis rætt til at gerast partur at stovnandi sáttmálanum av hesum okisfelagsskapi.

Sum limaland hevur DFG eina atkvøðu eins og hini limalondini í felagsskapunum. Føroyar og Grønland skulu sostatt vera samd um, hvussu farast skal fram, tá atkvøðast skal, t.d. um hvussu fiskiskapur eftir avísum fiskaslagi skal skipast.

Føroyar og Grønland hava í samstarvinum lagt seg eftir, at um bert annað landið hevur ítokilig áhugamál í einum fiskiskapi, verður tað hetta landið, sum ger av, hvussu atkvøðast skal. Eru áhugamálini ikki tey somu í einum máli, atkvøður DFG ikki. Hesin atkvøðuleistur hevur við sør, at Føroyar og Grønland verða sett utan fyrí ávirkan, tá ið londini hava ýmisk áhugamál. Hetta kann vera será öheppi, og kann gera tað torfot at gera strategískar semjur við lond, sum vit hava felags áhugamál við, og síðani treggsja at hesar semjur verða samtyktar í NEAFC. Eitt domi er makrelsemjan við Noreg og ES, sum vit (DFG) ikki kundu taka undir við í NEAFC.
1.3 Trygdarmál og verjumál
Í uttanríkispolitisku lógini er virkisføri Føroya í verju- og trygdarpolitikki avmarkað, tí trygdarpolitikkur og verjumál liggja hjá ríkismyndugleikunum í Keypmannahavnn.

Løgtingssamtyktin frá 2004 um trygdarpolitikk Føroya legði eina kós, har ið landsstýrið skuldi vera kunnað um trygdarpolitisk og verjumáslig viðurskfið viðvikjandi Foroyum. Eisini skuldi landsstýrið hava avgjerandi ávirkan á slik mál.

Fyri at tryggja foroyskum myndugleikum veruliga ávirkan á felagsmál, ið viðvikja Foroyum, eitt nú á verju- og trygdarpolitiska ok núnum, undirskrivaðu táverandi logmaður og danskí uttanríkisráðharrin í 2005 Fámjinsskjalinum. Í Fámjinsskjalinum verður staðfest, at danska stjórnin skal taka landsstýrið við upp á ráð í málum, sum viðvikja Føroyum ella týdningarmíklum foroyskum áhugamálum. Í samsvarri við hetta hava umboð fyri landsstýrið luttikið í m.a. ymsum greiningararbeiði hjá danska verjumálaráðnum. Tóðliga í 2014 varð stór greiningarverkætlan sjósett av danska verjumálaráðnum til tess at greina tørv og virkisføri hjá dansku verjuni í arktiska ok núnum og í Føroyum. Uuttanríkistenastan fylgir hesum arbeiði yvirkipað, og Fiskimálaráðið og aðrir myndugleikar í Foroyum hava eisini ymsar leiklutir í greiningararbeiðinum. Danska verjumálaráðið letur úr hondum frágreiðing frá hesum arbeiði í vár.

Síðan hetta greiningararbeiði byrjaði, er trygdarpolitisca stoðan í okkara parti av heiminum nógy broytt, serliga av viðurskiftunum í Ukraina. Viðurskiftini ímillum Russland og vesturheimin eru spentari. Tó er vanliga metingin hjá myndugleikunum í arktisku londunum, at arktiska okið framvegis ikki er eitt trygdarpolitiskt spenningsöki, og allir partar raðfesta framvegis góda samstarvið í Arktis. Tað er kortini ikki greitt, hvønn veg tað ber við viðurskiftunum millum vesturheimin og Russland, so leingi politiska stoðan er, sum hon er.

Landsstýrið heldur, at stríðið millum Russland og Ukraina eigr at verða loyst diplomatiskt, so at friðurín í Evropa verður várveittur.
2. Altjóða handilsviðurskifti
Ein týðandi treyt fyri búskaparvöxstrímin í Føroyum er samhandilin við onnur lond. Endamálið við at gera frihandilssáttmálar við fleiri og fleiri lond er at betra um marknaðarargöngdina hjá foroysku vinnuni. Vinnan fær betri möguleikar í fjöltáatta og okja um virksemi sitt, og samstundis verður foroyski búskaparvöxtin spjaddur.

Uttanríkstenastan arbeiðið áhaldandi fyri at betra um útflutnings- og innflutningsmöguleikarnar við at virka fyri, at Foroyar fáa nýggjur handilssáttmálar við viðkomandi lond.

2.1 Handilssáttmálar okkara


2.2 Russland og Evro-Asiatska búskaparsamveldið


Tað er einki at taka seg aftur í, at laksur og uppsjóvarfiskur standa fyri meginpartinum av okkara útflutningi til eystanlond. Fáa vit beint burtur tollförðingarnar, letur tað veruliga dyrnar upp fyri enn storri útflutningi til hesar marknaðir.

2.3 Hoyvikssáttnálin

Kjarnin í Hoyvikssáttnálanum er, at ikki er loyvt at gera mun millum foroyskar og islendskar vörur og tænastur, um tær lúka galdandi treytrir, har tær verða marknaðarforðar. Við öðrum orðum skulu foroyskar vörur og tænastur lúka somu krøv sum tær islendsku í Íslandi, og islendskar vörur og tænastur somu krøv sum tær foroysku í Føroyum.

Hagtilini visa, at samhandilin millum Foroyar og Ísland innan vörur og tænastur er vaksin, og londini samstarva eisini á fleiri nýggjum okjum. Nevnast kunnu heilsuøkið, útbúgvingarókið, fjolmiðlasamstarv, gransking og mentan.

Yvirskipað hevur Hoyvikssáttnálin tískil okt um samhandilin og samstarvið millum londini, síðan hann kom í gildi.

2.4 Heilsufrøðilig viðurskifti
Gongdin seinastu nóguv árini hevur verið, at handilsforðingar millum lond ikki bert snúgva seg um toll og kvotur, men eisini um fleiri onnur slog av handilsforðingum. Talan er um tøknilig krøv av ymiskum slagi, eins og heilsufrøðilig krøv. Lond hava hvör í sínum lag sini egnu heilsufrøðilig aðali at taka, og í tí sambandi er tað týdningarmikið, at skikkaðu myndugleikarnir í londi-union sínum avtala, hvussu farast skal fram.


Heilsufrøðiliga avtalán hevur við sær, at foroyskur fiskur og fiskavörur hava fritt at fara til ES, utan at heilsufrøðilig kanning verður gjord við markið til ES. Hetta letur seg gera, tí at heilsufrøðiliga lóggávan í Føroyum er lagað til heilsufrøðiligu króvinu hjá ES. Á sama hátt hava allar ES-framelieðdar matvörur fritt at koma til Foroya, hvat heilsufrøðiligu krovmu viðvíkir.

Heilsufrøðiliga avtalán við ES loyvir sum meginregla ikki Foroyum at útflyta annað enn fisk og fiskavörur til ES. Hinvegin kann ES útflyta allar vörur til Foroya. Orsókin er, at Foroyar hava ikki lagað heilsufrøðiligu lóggávu sña til ta hjá ES á landbúnaðarökum.

Heilsufrøðiliga starvstovan í Føroyum hevur gjört avtalur við samsværandi heilsufrøðiligar stovnar í Russlandi og Kina. Eurasiska búskaparsamveldið, íð telur Russland, Kasakstan, Hvítarussland og Albania, ásetir, at russisk oftírísflók skulu kanna og göðkenna foroysk fiskaframleiðsluvirkir, áðrenn tey sleppa at útflyta matvörur til samveldið. Tá íð Heilsufrøðiliga starvstov-
an verður góðkend sum skikkaður myndugleiki av myndugleikunum í Russlandi, fer stovnurin væntandi sjálvur at standa fyri hesum arbeiði. Hetta kann taka tíð.

Kinverski heilsufroðimyndugleikin er oðrvísi skipaður. Tá íð Heilsufroðilíga starvsstovan sökur um at fáa foroysk virki á kinverska listan, tekur kinverski myndugleikin hetta til eftirtektar.

Heilsufroðilíga starvsstovan hevur eisini samband við myndugleikar í Brasil, Kanada og Vjetnam. Endamálið er at avtala nærri á hvorjum grundarlagi foroysk virki ótarnað kunnu útflyta sínar vorur har í framtíðini.

2.5 Útflutningsráð Føroya
Útflutningsráð Føroya varð stovnað í 2014. Endamálið er stoðugt at betra um marknaðaratgongd og kappingarfóri hjá foroyskum vorum og tænastum fyri á tann hatt at skapa búskaparvokstur og arbeiðspláss í Føroyum. Útflutningsráðið skal millum annað veita lögmanni ráð um handilsviðurskið í breiðastu merking.

Lögmaður og uttanríkistænastan fáa soleiðis neyðiga kunnging um tann torv, sum vinnan hevur á at fáa formliga atgongd til marknaðir í öðrum londum, so at hon fer bestu karmar at virka undir.

Fundirnir í ráðnum verða eisini brúktir til at varpa ljós á ymiskar forðingar, sum foroyskar fyri-tökur og einstaklingar eru fyri í mun til útlendskar marknaðir. Hetta kunnu vera ymisk viðurskið, sum foroyskum myndugleikarnir annars ikki vóru vorðu varugir við.

Ráðið fer somuleiðis at gera tilmæli um, hvussu vit kunnu tillaga bygnað og skipanir, eins og tað fer at gera uppskot um, hvorjir marknaðir og hvorjar vinnugreinar eiga at verða sett í miðdepilin. Ráðið er mannað við umboðum fyri vinnulív og almennar myndugleikar.
3. Evropapolitikkur

Føroyar eru evropeisk tjóð, sum er grundað á evropeiskan arv og evropeisk virði. Samstarvíð við evropeisku grannar okkara hefur stóran týdning. ES-marknaðurin er størti marknaðurin fyri for- oyskan útflutning. Höast alsamt størti partur af foroyska utanlandshandlinum er við lond utan fyri ES, hefur ES-marknaðurin framvegis stóran týdning. Í 2014 voru 50 % av vøruútflutning- inum og 63 % av vøruinnflutninginum í samhandli við ES.

Føroyar eru hvorki limur í ES ella EBS. Hetta setir okkum í eina serstoðu, tí flestoll grannalond okkara hava ES- ella EBS-limaskap.

3.1 Verandi samstarv við ES

Formliga sambandið millum Føroyar og ES er grundað á tríggjar sáttmálar: ein handilssáttmála, ein fiskiveiðusáttmála og ein granskingarsáttmála.


Føroyar hava síðan 2010 havt sáttmála við ES um granskingarsamstarv. Í 2010 gjörd Føroyar eisini á fyrsta sinni granskingaravtalu við ES um atlimaskap í granskingarþránni FP7 (Seventh Framework Programme), sum var granskingarþránn fyrir tíðarskeiðið 2007-2013.

3.2 Gerðarrættarmálini móti ES

Tá ið ES á sumri 2013 avgjoerd átta seta handilstiltök í verk ímótí Føroyum, valdi landsstýrið at setta í verk eitt altjóðarættarlígt gerðarrættarmál móti ES. Grundarlagið fyri gerðarrættarmálinn var havrættarsáttmáli Sameindu tjóða. Kæra Føroya var grundað á, at samráðingar um ferðandi fiskastovnar mugu vera á javnbjóðis grundarlagi, og at ES-hóttanimar vóru brót á hesa grundreglu.

Umframt at hava sett í gongd altjóðarættarlígt gerðarrættarmál sambært havrættarsáttmálanum hjá ST, settu Foroyar á heysti 2013 eisini í verk gerðarrættarmál sambært WTO-sáttmálanum. Kæra Føroya í hesum máli var grundað á, at handilstiltökini hjá ES fylgdu ikki grundleggjandi reglum í WTO-skipanini, eitt nû um forboð ímótí mismunargerð, umframt at viðast kann á áðar kravdar mannagongdir í havrættarsáttmálanum hjá ST í sambandi við ösemjum um fælugs umsiting af ferðandi fiskastovnum.


Ætlæðu gerðarrættarmálini vóru ikki einans eitt amboð hjá landsstýrinum at setta handilstiltökini hjá ES úr gildi. Ein onnur orsok var at forða fyri, at sama stoða kemur í aftur í framtíðin. Í dag er ösemjum um fleiri ferðandi fiskastovnar, men ES fer valla aftur at nýta heimiladarreglugerðina, ið var grundarlag fyri handilstiltokunum móti Føroyum.

3.3 Virksemi Í Northern Periphery Programme


3.4 EFTA-limaskapur

Føroyskur EFTA-limaskapur hevur ikki verið ovastur á breiddanum í politiska kjakinum seinastu árini. Fyri nokrum árum síðan varð moguleikin fyri EFTA-limaskapi kannaður, millum annað við tí í hyggju at gerast partur av EBS-samstarvinum. Tá vóru ávísar snávingarsteinar, sum máttu ruddast burtur, aðørenn limaskapur kundi gerast veruleiki. So leingi landsstýrió ikki sendir eina formliga umsókn um limaskap í EFTA til limalondini Noreg, Ísland, Liktinsein og Sveis at viðgera, fæst neyvan eitt endaligt svar uppá, um Føroyar kunnu gerast limur.

EFTA er ein virkin felagsskapur, ið áhaldandi virkar fyri at fáa fleiri fríhandilsáttmálar millum limalondini og onnur lond. EFTA hevir nógv handilssambond uttan fyri Evropa og er í dag tann felagsskapur, ið hevir eina flest fríhandilssáttmálar um allan heim. Eydnast Føroyum at gerast limur í EFTA, verður atgengin lættari til handilssáttmálar, sum EFTA-londini stremba eftir at gera við onnur lond komandi árini.
4. Sameindu tjóðir

Føroyar luttaka í ymiskum felagsskapum og nevndum undir ST, t.e. Sameindu tjóðum. Foroyska virksemið í felagsskapum og nevndum undir ST byggi á eitt innanhýsis samstarv millum stjórnarráð og stovnar, sum tryggjar, at Føroyar røkja sinar altjóða skyldur sambært ST.

Eitt dygdargott samstarv er lykilin til, at Føroyar saman við Danmark við jövnum millumbili lata ymiskar frágreiðingar til ST um mannarættindasáttmálarnar. Siðan 2004 hava Føroyar latið ST í alt 10 frágreiðingar. Tað sama góða samstarvið hefur eisini verið galdandi í sambandi við arbeiðið í landgrunsmálum, har landgrunsnævndin hjá ST hefur hvat týðandi leiklut.

Atlímaskapur okkara í ST-felagsskapunum FAO, IMO og UNESCO í egnnum navni verður samstundis røktur í breiðum samstarvi millum viðkomandi stjórnarráð og stovnar í Foroyum.

4.1 Mannarættindi Sameindu tjóða

Mannarættindi eru hornasteinu undir einum fólkaræðisligum samfelagi, og Føroyar hava higartil tikið undir við sjey ymiskum mannarættindasáttmálu hjá ST. Teir eru:

- Semingin um borgarlig og politisk rættindi, (International Covenant on Civil and Political Rights).
- Sáttmálin móti píning, (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
- Sáttmálin um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Til hvønn sáttmála hoyrir ein ST-serfrøðinganevnd, sum skal meta um, hvørt partarnir halda ásetingarnar í sáttmálunum. Grundarlagið undir metingunum eru frágreiðingar, sum partarnir lata nevndini fjórða hvørt ár, har teir útgreina, hvussu ásetingarnar verða fylgðar í landinum.

ST-frágreiðingar

Uttanrikstænastan samskipar arbeiðið at gera ST-frágreiðingarnar. Tað eru tó stjórnarráðini, sum í stóran mun hava neyðugu vitana um, hvussu Føroyar fylgja ásetingunum í teimum ymsu sáttmálunum. Ti hava stjórnarráðini stóran leiklut at skriva partar av frágreiðingunum og annars at tryggja fakliga innihaldioð. Foroyska frágreiðingin kemur við í frágreiðing frá Danmarkar kongsríki, annaðhvørt sum sjálvstöðugur partur ella sum fylgiskjal. Grønland arbeiðir eftir sama leisti.
ST-hoyringar


4.2 Landgrunsmálini

Føroyar Rockall-háslættin er felagsheitið fyri allan førøyskan landgrunn innan fyri 200 fjórðingar og landgrunn uttan fyri 200 fjórðingar norðan fyri og sunnan fyri Føroyar.


4.3 FAO

Virksemi í FAO er sera umfatandi, og Føroyar hava raðfest luttókuna í fiskivinnusamstarvinum. Hetta samstarv gevar atgongd til nógva vitan um alheims fiskivinnu, beinleiðis sambond við fiskivinnutjóðir kring hallan heim og möguleika at vera við til at menna felags meginreglur fyri burðaryggan fiskiskap, handil við fiskavörurum og aling. Ein týðandi táttur í at menna foroysku luttókuna í framtiðini verður at samskipa regulurí frágreiðingar um foroysku fiskivinnu til FAO. Føroyar vór við í samráðingum hjá FAO um at gera altjóða sáttmála um havnatiltök til at basa ólólgigari fiskiveiðu, um leidreglur um djúphvassfiskiskap og um hjáveiðu og útblaking.

4.4 UNESCO

Føroyar eru við í virkna samstarvinum, íð Norðurlond hava í UNESCO. Norðurlond royna at virka fyri, at londini altiða hava eitt umboð í stýrisráðnum. Árini 2009-2013 var Danmork umboðað, og síðan 2013 og næstu árini er tað Svörti, sum er umboðað í stýrisráðnum.

Eitt av kendastu átökum hjá UNESCO er heimsarvslistin. Á listunum eru domi um mentanan- og náttúruarv, íð verður mettur at vera so serstakur, at serlig átök skulu gerast fyri at varðveita hann. Sum liður í tilgongdini at fáa foroyaskan mentanan- og náttúruarv á heimsarvslistan, skipaði tjiðarnevndin fyri almennum tiltaki um UNESCO-sáttmálar, heimsarv og foroyaskan mentanan- og náttúruarv á Tjóðsavninum í november 2014.

4.5 IMO

Føroyar eru flaggstatus við altjóða skipaskrá, FAS. Vit skulu støðugt veita eina dygdargóða tænastu í sambandi við skipanina, og tað er týðandi fyri umdomið hjá FAS, at vit luttaka á IMO-fundum. Verður ikki mott, verður tað viðmerkt av ICS (Flag State Performance Table).

Føroyar hava eisini tikið undir við flestu altjóða sáttmálar hjá IMO um eitt nú trygd á sjónum og um havdálking frá skipum. Føroyar hava tískil altjóða skyldu til at fylgja hesum reglum.
5. Norðurlandamál

Norðurlendska samstarvíð er umráðandi líður í fórøyssum utanrikspolitikki. Í mongum viðurskifnum eru Norðurlond högt í metum á altjóda pallinum, eitt nú viðvíkjandi fúlkarsédi, vinnulívi, nýhugsan, mentan og umhvorvisvernd.

Fóroyar hava drúgvar royndir frá norðurlendska samstarvinum, og hetta hevur gagnað landi okkar fakliga og fíggjarliga. Vit fáa hovið at ávirka á högum, politískum stíg, og fóróysk serfroði fær möguleikan at gagnnýta norðurlendsk netverk og fíggjing í mongum viðurskifnum.

Kortini eru avmarkingar.

5.1 Fóroyskur limaskapur

Royndir hava verið gjördar at vinna Fóroyum sjálvstoðugan limaskap í Norðurlandaráðnum og í Norðurlendska ráðharraráðnum (NMR), men higartil hevur ríkisráðharraráðin verið roknað sum forðing fyrí sjálvstoðugum limaskapi. Landsstýrið hevur, í samsvari við einmælta lögtings-samtykt, framvegis sum mál at gerast sjálvstoðugur limur.


Samstarvsráðharrarnir hava dagligu ábyrgdina av fíggjarliga partinum av norðurlendska samstarvinum. Fóróysski samstarvsráðharrin luttekur í óllum virksemi hjá samstarvsráðharrunum. Ráðharraráðini eru 10 í tali.

5.2 Danskur formansskapur


5.3 Fjólbroytt samstarv

Bæði stjórnarráð og stovnar í Fóroyum eru partar av einum ögvaliga fjólbroyttum og umfatandi norðurlendskum samstarvi. Luttókan er ofta missjóvn, men tey, íð raðfesta og gagnnýta samstarvið, fáa nógvav ítökilið ágóðar burturúr.

Norðurlendsku nevndirnar og fundirnir geva bæði vitan, íblástur og faklig netverk. Samstarvíð hevur stóran týdning í allari menning á teimum ökjum, sum MMR varðar av.


Heilsumálaráðið er við í NOMESCO-samstarvinum (the Nordic Medico-Statistical Committee), sum skal samskipa norðurlendsk heilsuhagtöl. Føroyar eru eisini við í NORDCAN-verkætlanini, sum er felags krabbameinnskrá hjá almennu norðurlendsku krabbameinnskrasningarstovunum.


Almannamálaráðið luttekur eisini í norðurlendska samstarvinum um brek, har uppgávan hjá stjórnarráðnum er at veita råð um, hvörjri brekpolitísk mál skulu takast upp hjá Norðurlendska Ráðharraráðnum.

Arbeiðið at beina fyrri marknaforðingum millum Norðurlond og í ríkisfelagsskapinum er eisini sera virkið. Nógvir forðingar eru longu loystar, og fleiri eru eyðmerktar og verða greiddar í næstum.

5.4 Økispolitíkkur

Økispolitíkkur er eisini stórmál í norðurlendska samstarvinum. Embætisnevndin fyri økispolitíkk, EK-R, viðger og játtar pening til eina røð av verkætlanum, sum skulu styrkja um okismennin. Í lotuni verður gjord ein kanning av mæguleikum og avbjóðingum hjá ungdomi í norðurokju, serliga í Grønlandi, Íslandi, Føroyum og norðurpartinum av Skandinavía.

Norðønt atlantssamstarv, NORA, ið hevur skrivstovu í Havn, tekur stig til og er við í langtíðarverkætlanum, sum eru við til at styrkja samstarvíð millum tey fýra londini í NORA-ökinum, t.e. Føroyar, Grønland, Ísland og Noreg.

Norðurlendska ráðharraráðið hevur orðað eina arktiska samstarvsætlan. Málið er at stuðla og fremja samfelags- og búsakarararararar in arktiska ökinum við atliti at fólfiki og umhvöru. Nordisk Ráðgivningskomité for Arktis, NRKA, er mannað av norðurlendsku umboðunum á embætis-
mannastigi í Arktiska ráðnum, og Foroyar hava eina virkna sjálvstøðuga luttoku í hesi nevnd. Eisin viðger nevndin umsóknir um stuðul til norðurlendskar verkætlanir um arktisk viðurskifti.


5.5 Útnorðurráðið
Útnorðurráðið er tingmannasamstarvsnevnd hjá Íslandi, Grønlandi og Foroyum. Ráðið hevir skipaða samstarvsavtalu við Nordurlandaráðið, men er ikki partur av felags norðurlendska samstarvinum. Útnorðurráðið ger útgrievingar og tilmæli í málum, sum hava týdning fyrri londini í útnordri.

6. Arktis

Føroyar liggja við hovudsdynnar til Arktis, ogetta kann fáa stóran politikan og búskaðarlan týðning komandi árini. Á várí 2012 tók landsstýrióð fiskil stig til at útgreina, hvuslu broytingarnar í arktiska okinum kunnu fára at ávæka Føroyar.


Føroyar liggja val fyri við vesturmunnan á landnýrðingsleiðini, íð verður mett at vera tann siglingarleiði, sum fær størstan týðning komandi árini. Skipaferðslan er lótið nút öður á havleiðunum kring Føroyar, og verðast kann, at ferðslan okist munandi komandi árini. Vaksandi virksemið hefur stórar búskaðarlar möguleikar við sær. Loftar fóroysk vinna möguleikunum, kann hon okja um sitt avkast og skapa enn stöðri framburð.

6.1 Tænastudepil

Føroyar hava góðan möguleika at bjóða seg fram sum tænastu- og umskipiningarhavn, nú skipaferðslan okist. Ein avbjöðing er tó, at fóroyskar fyrítókur eru smáar, og uppgávurnar eru stórar og fjölbroyttar. Neydugt er tí at samstarva og at samskipa virksemið, so til ber at veita skipum alt tað, teimum tørvar.

Umboð fyri vinnuna hava tí tikið stig til at skipa eitt samstarv um ein tænastudepil. Depilin skal vera opin fyri öllum fyríteku, sum lúka tý felags góðskukrøv, íð sett verða, og sum megna at halda seg á einum jævn högum stigi. Endamálið við samstarvinum er at kunna veita skjóta og góða tænastu til fiskivinnu, oljuvinnu og frálandsvinnu, umfram til vinnu, íð er avleidd av hesum virksemi.

Átakið samstarvar við ætlanina hjá landsstýrinum um at menna Føroyar sum ein alþjóða sjóvinnu-, tænastu- og útbúgvingardepil.

6.2 Arktiska ráðið

Arktiska ráðið er einasta formliga millumtjóðasamstarv um arktisk viðurskifti. Limalondini eru USA, Russland, Kanada, Svoríki, Finnländ, Noreg, Ísland og Danmark/Grønland/Føroyar.

Stóru broytingarnar í Arktis seinna árini hava gjört, at Arktiska ráðið er broytt grundleggjandi, og tað verður raðfest nógy hægri nú enn áður.

Tveir sáttmálar eru samtyktir av ráðnum um ávikavist leiting, bjæring og tilbúgving í sambandi við oljudálking. Tað er íkki öhugsandi, at aðrir leggjast afturat.

Áhugin hjá londum, sum íkki eru partur av Arktís, er eisini ökting munandi – bæði fyrí ökinum sum heild og fyrí arbeiðinum hjá Arktiska ráðnum. Fleiri av hesum londum hava fingið eynlegi eynlegí-arastoðu í ráðnum, eitt nú Kina, India og Japan, og onnur hava sökt um tað sama.

Flestu evnini, sum verða viðgjörð í Arktiska ráðnum, eru yvritikin málsøki, og Føroyar eru við til at orða og menna avgerðir, sum verða tiknar, so at tær hósa til foroysk viðurskiði. Fyrst og fremst snýr tað seg um at virka fyrí týðninginum og rættindunum at gagnnýta havtilfeingið á burðardýggan hátt, at verja umhvorvið og at tryggja ein sjálvberandi búskap. Samstarv við viðkomandi ráð og stovnar, íð hava serkunneikun, er fyrtilreytin fyrí, at Føroyar kunnu vera ein virkin partur og gera sín avirkan galdandi í arktiska samstarvinum.


Í Arktiska ráðnum eru seks arbeiðsbólkar, sum eru mannaðir við serfræðingum úr limalondunum. Foroyskir serfræðingar luttaka í fleiri av hesum bólkum. Arbeiðsbólkar eru stýr flestu frágreiðingunum og stoðulýsingunum, sum verða gjordar í Arktiska ráðnum.
Í altjóða menningararstarv taka Føroyar lut í felags átokum at minka um búskaparójavnán í heiminum. Landsstýrið hevur samstundis sett sær sum mål at tryggja foroyningum og foroyska samfelagnum royndir, kunnlæka og åhuga fyrir tróða heiminum og altjóða viðurskiftum.


Tað eru fleiri og fleiri felagsskapir, bæði foroyskar og útlendsk, sum venda sæl til utanrikiðastunum við umsóknum um verkætlanir og áheitan um samstarv. Til ber einans at stuðla um leið seks verkætlanum um árið. Seinastu árin hevur játanin verið 2,5 mió. krónur. Menningararstarv verður umsítið av utanrikiðastunini.

Føroyskir hjálparfelagsskapir eru smáir og hava ikki somu royndir sum stórir, altjóða felagsskapir. Utnanrikiðastan skipar tí regluliga fyrir verkstovum, har foroyskir felagsskapir fáa kunning og ráðgeving í sambandi við umsóknir. Tiltokini eru skipað sum kunndandi tiltök, har felagsskapirnir eisini hava høvi at samskifna um felags áhugamál og avbjøðingar.

7.1 Útútgving og heilsa raðfest
Grundhugsanin við foroyskum menningararstarv er at veita hjálp til sjálvhjálp. Dentur verður tí lagdúr á samstarv heldur enn á einvegis hjálp. Royndir visa nevniliga, at tá ío samstarvsparturin er við til at menna verkætlanina og kennir ogi í henni, er mest sannlikt, at virksemið heldur fram, hóast verkætlanin formliga er liðug.

Stoðið verður tíkið í framtíðar menningarmálunum hjá ST, Millenium Development Goals. Í fyrstu atlógu eru útútgving og heilsa raðfest. Tað er grundlað á, at utgangsstöðið fyrir menningararstarv er sjálberandi menning, og tá er útútgving grundarlagið. Góð heilsa er treyt fyrir at kunna læra, og tí er heilsuøkið eisini raðfest. Somuleiðis verður miðað ímóti at gerast partur av fiskivinnuvekætlanum, tí her hava vit serstaka vitan og forleikar at lata.

Føroysk luttoka hefur verið knyttt at fleiri verkætlanum, ío stuðul hefur verið latin til. Talan er í nokrum fórum um stuðul til foroyskar felagsskapir, og í òðrum fórum er foroysk serfroði knyttt at verkætlanini. Á henda hátt kunnu vit menna okkara fakligu forleikar, skapa samstarv og fáa royndir at virka í altjóða viðurskiftum.

Menningararstarv viður í hovudshöftum framt saman við sjálvbodnum hjálparfelagsskapum og saman við ST-felagsskapinum, World Food Programme (WFP), hvørs endamál er at basa
hungri, at menna foðsluvirðið hjá teimum, ið svolta, og at stuðla sjálvberandi menning, har mattrot og hungur er.

7.2 Neyðhjálp

Endamálið við játtanini til neyðhjálp er at kunna veita bráðfeingis hjálp, tá ið vanlukkur raka úti í heimi. Hjálpin verður vanliga latin gjögnnum sjálvbodnar hjálparfelagsskapir so sum Reyða Kross og gjögnnum altjóða felagsskapir sum eitt nú World Food Programme. Játtanin verður eisini nýtt í sambandi við áheitanir frá altjóða myndugleikum um at lata pening til at basa hungursneyð.

Neyðhjálp hevur undanfarin ár verið partur av utanríkisökinum, men í málsökjabýtinum frá 2011 varð málsökjaflut til Heilsumálaráðið at umsita. Samstundis er játtanin til neyðhjálp hækkað úr 300.000 upp í 600.000 kr.

Í fjör varð neyðhjálp latin til Ukraina, Sýria og summi Balkanlond.
8. Havins tilfeigi
Míllumlandasamstæv um tilfeigi í havinum hevur fingið alsamt storri týdning, síðan fiskimörk vörðu flutt út á 200 fjórðingar í sjetiárunum. Meginreglurnar fyrir at gagnnýta havins tilfeigi eru staðfestir í týandi ST-sáttmálum, sum síðan eru gjördir og eisini staðfestir í Føroyum.

8.1 Strandarlandasamráðingar
Føroyar luttaka sjálvstöðugt sum strandarland og sáttmálapartur í teimum míllumlandaskipanum, sum gjördar eru til at umsita ferðandi fiskastovnar í landnýrðingspartinum av Norðuratlantshavi. Strandarlandaavtalur hava verið gjördar fyrir síld, makrel, svartkjaft og kongafisk.

Seinnu árinu hava ösemjur um býtið eyðkent strandarlandasamráðingarnar um ferðandi fiska- stovnarnar. Í lótni er eingen semja um norðhavssíldina, og enn er eingen semja fíngin í lag um felags umsiting av svartkjafti í 2015.


8.2 Tvílandasáttmálar um fískiveiðu
Føroyar hava í alt fimm tvílandasáttmálar um fískiveiðu. Niðanfyrir er ein stutt lýsing av teimum avtalum, íð Føroyar hava gjört við onnur lond.

Føroyar og Grønland

Grønlandi er löyt av fiska norðhavssíld í foroyskum sjógv. Grønland kann eisini veiða part av svartkjafta kvotuni sín í frá NEAFC í foroyskum sjógv.

Føroyar og Ísland

Føroyska botnfiskakvotan undir Íslandi fevnir um tosk og brosmu. Seinastu árini hava Føroyar við ávisum avmarkingum fingið tillutað 5 % av heildarkvotuni av lodnu, tó í mesta lagi 30.000 tons. Íslenskum skipum er loyvt at veiða eina kvotu av makreli og av aðrari sild enn norðhavssild í foroyaskum sjóvgi.

Londini hava harumframt eina skipan, ið gevir skipum atgongd at fiska norðhavssild og svartkjaft hjá hvorjum øðrum.

**Føroyar og Russland**

Føroyar og Russland hava havt eitt skipað fiskeveiðusamstarv, ið er grundað á rammusáttmála frá 1977. Í høvudsheitum hava Føroyar lattið uppsjóvarfisk afturfræti at fiska tosk og hýsu í Barentshavunum.

Føroyar hava kvotur av toski, hýsu og flatfiski í russiskum sjóvgi, og føroys ið skip kunnu eisini fiska rækju í russiskum sjóvgi.

Russisk skip hava kvotur av svartkjafti og makreli og kunnu harumframt hava norðhavssild sum hjáveiðu í foroyaskum sjóvgi.

**Føroyar og Noreg**


Noreg kann fiska longu, blálongu, brosmu, ups og onnur fiskaaskøg og kann eisini fiska part av norsku kvotuni av svartkjafti í foroyaskum sjóvgi. Norsk skip hava harið eina litla makrelkvotu undir Føroyum. Í sambandi við strandarlandasamráðingarnar hava Føroyar og Noreg avtalad, at londini kunnu fiska makrel í havókinum hjá hvorjum øðrum eftir einum ávisum leísti.

**Føroyar og ES**

Fiskeveiðusamstarvið við ES gevur Føroyum atgongd at fiska ein part av sínari makrelkvotu í ES-sjóvgi, og ES-skip kunnu fiska somu nøgd av sínari kvotu í foroyaskum sjóvgi. Føroysk skip hava somuleiðis atgongd at fiska svartkjaft og norðhavssild í ES-sjóvgi, og ES kann fiska tilsvaranøgd av svartkjafti og norðhavssild í foroyaskum sjóvgi. Føroyaskum skipum er eisini loyvt at fiska
rækju í Eysturgrønlandi, umframt svartkalva og kongafisk. Føroyar og ES hava eisini avtalu um býtið av fleiri øðrum fiskasløgum.

8.3 Millumtjóða fiskiveiðusamstav

Føroyar samstarva við nógv lond um tilfeingi í havinum ígjögunum luttoku í millumtjóða-felagsskapum. Gesir eru okisbundnu fiskiveiðufelagsskapirnir NEAFC, NAFO, NASCO og SPRFMO. Tá talan er um altjóðarættaðir sättmálar, ið viðvikuða bæði Føroyum og Grønlandi, luttaka Foroyar undir heitinum DFG (Danmarkar kongsríki, Føroyum og Grønlandi viðvikjandi).

**NEAFC**

Føroyar eru við í NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission), sum er millumtjóða-felagsskapur fyrir fiskiskapin í landnýrðingspartinum av Atlantshavi. Umframt DFG eru ES, Ísland, Noreg og Russland limalond. Hvor sättmálapartur hevur eina atkvøðu.

NEAFC-sättmálin fevnir um alt havtilfeingið í sättmálakönum. Tó eru undantíkin nokur við-ferandi fiskasløg, eitt nú tunfiskur, feskvatnsfiskur og ávis hávasløg, sum eru fevnd av øðrum altjóða sättmála.

Føroyar eru strandarland fyri flestu fiskasløg, sum NEAFC ger samtyktir fyrir. Talan er tiskil um sera viðkomandi felagsskap fyrir Føroyar, og eins og hjá hinum strandarlondunum er umraðandi hjá okkur at tryggja, at fiskiskapurin í altjóða sjógi er burðardyggur.

Føroyar hava eisini áhugamál í teimum djúphavsfiskasløgum, sum eru at finna í altjóða sjógi í NEAFC-økinum, t.d. búrfiski, stinglaksi og blálongu. Talan er um meiri avmarkaða nógd, enn tá ræður um uppsjóvarfisk.

Tá ið talan er um ferðandi fiskastovnar, sum eru í havókinum hjá limalondunum og í altjóða sjógi, er skipanin vanliga hon, at londini semjast um eina heildarkvotu og eitt byti í sínumillum-sjógi, umframt um eitt uppskot um fiskiskap í altjóða sjógi. Samtyktin um altjóða sjógy verður síðan lögð fyri NEAFC til samtyktar.

Ósemjur millum strandarlondini um fiskiskapin eftir felags fiskastovnum hava tískil eisini ávirkan á arbeiðslagið í NEAFC. Sum domi kann nevnast, at meðan ósemjan millum strandarlondini um t.d. makrelin hevur verið, hevur ikki borið til at fáa eina ítokiliga semju um kvotur í altjóða sjógi fyri makrel. Samtyktin hevur verið avmarkað til at tilskila, hjörri lond kunnu veiða makrel í altjóða sjógi, og til ásetingar um, hvörjar veiðufráboðanir skulu sendast til NEAFC.

**NAFO**

NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) er millumtjóða felagsskapur fyrir samstav um fiskiskap í altjóða sjógi í útnýrðingspartinum av Atlantshavi. Umframt DFG eru limalondini
Kanada, ES, Noreg, Ísland, Russland, Suðurkorea, Japan, USA, Kuba, Ukraina og Frakland vegna St. Pierre og Miquelon.

Føroyski fiskiskapurin í altjóða sjógi í NAFO-okinum hevur serliga verið eftir toski á Flemish Kap (3M) og eftir rækju á Flemish Kap og Grand Bank (3L). Harumframt hava Føroyar smærri kvotur av svartkalva og kongafiski.

Føroyar hava 22,35 % av býtinum av toski á Flemish Kap. Tað er tað mesta, sum eitt einstakt land hevur. ES hevur 57,03 %, sum verða lutað millum níggju limalond, har Portugal og Spania fáa størstu partarnar. Í 2015 er foroyski parturin av toskakovtuni 3.083 tons.


Áðrenn veiðubannið var rækjuveiðan á Flemish Kap skipað við fiskidögum. Føroyar hava rætt til 15 % av samlæðu fiskidögunum á hesum öki. Síðan 2002 hava Føroyar saman við Grønlandi mótmælt rækjubýtinum á Grand Bank og ásett egna kvotu á 10,3 % av heildarkvotuni. Tá íð Føroyar valdi sem at áseta sér egna kvotu, hevdi hetta við sér, at Kanada stongdi havnir sínar fyri foroyskum og grønlendskum fiskiskipum. Burtursæð frá tveimum styttri tíðarbilum hava kanadisku havnirnar verið stongdar síðan.

NASCO

NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organisation) er millumtjóða felagsskapur fyri umsiting av laðsfiskiskapi í Norðuratlantshavi. Føroyar luttaka saman við Grønlandi undir heitinum DFG. Hini limalondini eru ES, Kanada, Noreg, Russland og USA.

Seinastu tjúgu árin hava Føroyar ikki rikið havfiskiskap eftir laksi. Stóruð partur av laksastovnunum í Norðuratlantshavi verður mettur at vera sera illa fyri. Úti á havi verða ymsu laksastovnarrir fiskaðir saman, og ansast kann ikki eftir stoðuni í einstøku ánum. Tí verður havfiskiskapur eftir laksi mettur at vera serliga trupul at umsita. Føroyar hava to áhaldandi víst á rætt sín at veiða laks í foroyskum sjógi og hava víst á skylduna hjá hinum limalondunum at bota um stoðuna í teirra áum. Hini limalondini í NASCO hava kortini hildið áfram við at veiða laks í áum og fírðum í stórri og minni mun, og NASCO hevur onga formliga heimild at skipa tílíkan fiskiskap.

SPRFMO

Í 2009 varð semja fingin í lag at seta á stovn ókisbundna felagsskapin SPRFMO (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation), sum skal umsita fiskiskap í Suðurkyrrahavi. Sáttnámin fevnir um veiðu eftir botnfiski og uppsjóvarfiski sum eitt nú rossamakreli, to ikki veiðu eftir viðferðandi fiskastovnunum so sum tunfiski.

Síðan 2010 er gingið aftur á hond við rossamakrelinum í Suðurkyrrahavi. Stovnurin er illa fyri, og londini í SPRFMO hava tóskil samtykt munandi skerjingar í fiskiskapinum í mun til árin 2007-
Áætluðeðri vinnulig hvalaveiða

2010. Ávíslir glottar eru nú at hóma, og við stoði í viðindalaga tilæminum er veiðan eftir rossamakreli í 2015 hækka nakað.

Føroyska kvotan seinastu árini hevur sambært fyribils umsittingarligu tiltokunum verið slök 5.000 tons. Føroysk skip hava tó ikki verið til fiskiskap í Suðurkyrrahavinum síðan 2010.

8.4 Millumtjóða hvalaveiðusamstarv


Í 2015 verður umfatandi hvalateljing í norðurhøvum, har eisini Føroyar hava virknan leiklut.

Alttjóða hvalaveiðuneyndin IWC (International Whaling Commission), samtykti í 1982 eitt fyribils bann fyri vinnuligari hvalaveiðu. Samtyktin er framvegis í gildi, og tóskil eru Føroyar enn bundnar at veiðubætunninum gögnnum limaskapin hjá Danmark. Síðani tó hava limaldondini úrslitale royst at finna semju um, hvussu vinnulig stórhlaveiða aftur verður umsittin í IWC.

ES hevur samtykt at hava eina felagsstoðu til mál í IWC, og í hovudsheitum hevur ES verið ímótí hvalaveiðu. Danmark hevur tó tikið fyrivarni fyri felagsstøðuní og tekur stoðu til einstok mál, fyrst og fremst við fyrlití fyrir áhugamálum Føroya og Grønlands.

Føroyar ansa eftir, at fóroysk áhugamál ikki vera fyri vanbýti ella á annan hátt koma at standa seg verri enn nú. IWC hevur ikki heimild at umsita smáhval, og Føroyar fylgja væl fyri at trygga sær, at IWC ikki kannar sær heimildir at umsita onnur havsúgðjóð eney tey, sum felagsskapurin longu umsitur. IWC skal heldur ikki samtykkja aðrar reglur, íð kunnu forða fyri, at burðardygg hvalaveiða verður uppafturtikin undir Føroyum, eitt nú õrindaðar okisfræðingar.

8.5 Hvalaveiða og almenn kunning


Landsstýrðr svarar stútt og stoðugt fyrirþurrdingum um grindadráp. Hetta verður millum annað gjort við telduposti, beinleiðis samhliði við útlendskar miðlar og við heimasíðuni, whaling.fo. Eisini verða sosialu netmiðlarnir í stórrí mun til at kunna um grindadráp.
Hóast umtalan í sosialum miðlum tykist meira áleypandi og útbreidd í dag, er tað samstundis ein
sannroynd, at áhugin millum miðlaföll, granskarar og onnur at lýsa grind í sinum rætta
samanhangi hevur ikki verið størri enn nú.
9. Dupultskattasáttnál

Dupultskattasáttnál millum lond er eitt amboð, sum tryggjar greið viðurskifti, um farið verður í annað land at arbeiða, reka vinnu ella gera ilogur.

Aðalmálrið við dupultskattasáttnál er at trygga, at dupultur skattur ikki verður goldin, tá íð borgarar og fyrirökur virka í tveimum ella fleiri londum. Eitt annað hovuðsendamál er at skapa betri karmar fyri vinnuligum virksemi tvörtur um landamórk.

Dupultkattasáttnál áseta, hvussu skatturin verður býttur millum sáttmálalondinini, og hvussu dupultskattur verður tikin av.

9.1 Verandi skattasáttnál

Tað eru í stuttum tveir ymiskir mátar hjá Føroyum at fáa dupultskattasáttnála við onnur lond. Føroyar kunnu annaðhvørt gera beinleiðis avtal við viðkomandi land ett gerast avtalupartur av dupultskattaavtaluni, sum Danmark hevur við viðkomandi land.


9.2 Norðurlendski dupultskattasáttnál

Ein meginregla í norðurlendska dupultskattasáttnálnum er, at skattur av lónarinntöku í hovuðs-heitum skal gjaldast í tí landi, har arbeiðið verður gjort, og ikki í tí landi, har lontakarin býr og brúkar sínar velfærartænastur. Landsstýríð hefur vist á, at henda áseting samsvarar ikki við norðurlendsku velfærarskipanina og kann hava við sér óhepnar avleiðingar, serliga fyri smærri londini. Tað hefur higartil ikki eydnast at fáa størru londini at taka undir við at broyta sáttmálan á hesum öki.

9.3 Aðrir sáttmálar

Foroyaska vinnan hevur eftirlýst, at Foroyar gera fleiri dupultskattasáttnálar. Í Foroyum er tað serliga frálandsvinnan, sum ynskri greiðari skattaviðurskifti.

Fyrreikingar eru gjordar til, at Foroyar kunnu gerast sáttmálapartur í dupultskattasáttnálum, ið Danmark hevur við USA, Kanada, Brasil, Týskland og Holland. Næsta stig er at senda dansku
stjórnini eina formliga áheitan um at gerast sáttaðalapartur í sáttaðalunum, sum Danmark hevur við nevndu lond.