Si partíssim de zero, a Catalunya tindríem una única cambra, amb delegacions a tot el territori, que unificaria serveis .

Existirien delegacions que tindrien cura i gestionarien les particularitats territorials del nostre país.

Hi hauria una cambra ( o delegació) de les terres de l’Ebre

Hi hauria una cambra ( o delegació) dels pirineus

Actualment, els temes històrics son in llast per a la ordenació del territori, i un sobre cost per a la administració i sobre tot per al país

* Te lògica Palamós i sant Feliu separades?
* Te lògica que Rasquera i Ginestar siguin a Tortosa?
* Te lògica que Valls o Tàrrega tinguin cambra?
* Té lògica que Sabadell i Terrassa tinguin dues Cambres
* Te lògica que Cardona sigui de Barcelona?
* Te lògica que Bages i Berguedà no estiguin juntes?

Cambra de Catalunya

Tothom veu negatiu una Cambra de Catalunya per sobre de les actuals cambres, i que fos l interlocutor de la generalitat. Aixo implicaria uns costos addicionals que no ens podem permetre com a país, una dilució de les cambres actuals, un nivell addicional entre les empreses i el govern, i no arregla els problemes principals que son el finançament i sobre tot, la gran diferencia en els serveis a les empreses que poden donar les diferents cambres (Valls, Tàrrega, Palamós, Sant Feliu i altres, amb prou feines poden obrir les portes cada dia, mentre Barcelona te mes de 100 treballadors.

El paper de Cambra de Catalunya l’ha de fer l’actual Consell de cambres. (Es pot canviar el nom i dir-li Cambra de Catalunya). El model ha de ser similar a l’actual. Participat per les cambres, de manera proporcional.

El consell de cambres (o Cambra de Catalunya o CdC) hauria de ser, PER LLEI, el proveïdor únic de serveis a les empreses, i ser el titular de les estructures de servei a les empreses. Les cambres s haurien de reservar el paper institucional, estratègic dels seus territoris, de imatge (per raons històriques)i de representació, censos i consultes. El o la CdC hauria de tenir un paper unificador de la oferta de serveis, i ser el que financés a les cambres, de manera proporcional a la seva activitat, amb els serveis a les empreses. Addicionalment el CdC hauria de fer totes les funcions que sobrepassen el àmbit local de una cambra. Estudis, gestió de serveis i infraestructures, formació, etc... . El ple del consell del o de la CdC (60 o mes membres) hauria de ser elegit per delegació de les diferents cambres, de manera proporcional al nº d empreses. Ara al CdC nomes voten els presidents, i això ni es democràtic ni representen les diferents sensibilitats dins de cada Cambra

I la Generalitat hauria de tenir un paper important al CdC, en funció de les atribucions que es donin a les cambres en la llei, i per a assegurar les seves funcions de servei a totes les empreses

Funcions de les cambres

Catalunya no es pot permetre tenir fins a 6 institucions que facin la mateixa feina de promoure la internacionalització d’empreses. Les cambres haurien d’assumir aquest paper de manera exclusiva, en el que es refereix al servei públic, i hauria d’ assumir la feina que fa Acció. Acció s hauria de quedar la activitat estratègica de captació de inversions. La representació internacional i la xarxa actual d’Acció hauria de estar compartida, si be hauria de ser titular del CdC.

Aquest moviment blindaria la acció exterior econòmica de la Generalitat, doncs estaria sota una estructura independent.

Si es fes aquest moviment, la generalitat hauria de tenir un paper rellevant en la supervisió de la activitat, com a òrgan tutelant, o fins i tot amb una participació més intensa

Aquest moviment podria estalviar una gran part del Ppt d’Acció ( les cambres s han preparat anys per a treballar amb màxima eficàcia i mínim pressupost), i alhora podria solucionar par de les necessitats de finançament de les cambres. Això te lògica a nivell de país, però pot tenir entrebancs si es mira des de interessos personalistes

Les cambres (o el CdC) haurien de ser considerades com a interlocutor principal ( o unic) en tota negociació que impliqui a les empreses. No pot ser que aquest paper el tinguin patronals que representen in % baix del total d’empreses, i es menystingui a les cambres

Altres Serveis que haurien de ser de les cambres

Qualsevol activitat que servís per a la millora de la competitivitat i la eficàcia de les empreses

Qualsevol activitat de suport a la activitat empresarial

Formació

PICE

Formació professional ( inclosos programes d’estudis i pràctiques en empreses)

Desenvolupar i gestionar programes d’aprenents a les empreses ( inclosos aprenents sèniors (50+) per a reincorporar-los al mercat laboral

Desenvolupar i publicar periòdicament la estadística de necessitats laborals a curt, mig i llarg termini, junt amb universitats i IFP, per a ajustar la oferta formativa de país a les necessitats ( on avui es malmeten molts recursos i persones)

Desenvolupar un sistema ràpid, consistent i eficaç de participació de les empreses en la presa de posicionament de les cambres en temes claus de pais

Estudis

En temes claus per a l’estratègia econòmica del país

Economia

Empresa

Inversions

Infraestructures

Mercats

Tendències

Economia digital

Estudis comparatius amb altres regions del mon que competeixen amb Catalunya

Serveis i infraestructures

Participar en el seu desenvolupament i en la seva gestió a través de concessions d’administració

Pais/ relacions amb el govern

Col·laborar en la modernització del teixit empresarial i la formació dels treballadors amb la administració

Crear i gestionar una finestreta única eficaç per a les empreses

Proposar millores en la eficàcia de les relacions i tràmits empresa/ administració

Altres

Temes històrics

Relacions internacionals entre cambres i altres institucions econòmiques

Mediació i arbitratge

Altres funcions reconegudes en la actual llei de cambres