**Declarația celei de-a patra reuniuni comune a Republicii Moldova cu grupurile consultative interne ale Uniunii Europene pentru comerț și dezvoltare durabilă**

**RO**

5 iulie 2019

Chișinău, Republica Moldova

Reprezentanții celor două grupuri consultative interne (GCI) din UE și Republica Moldova, instituite în temeiul capitolului 13 privind comerțul și dezvoltarea durabilă (CDD) din Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, au organizat cea de-a patra reuniune comună la 5 iulie 2019 la Chișinău, Republica Moldova. Reuniunea a fost organizată în conformitate cu dispozițiile capitolului 13 privind comerțul și dezvoltarea durabilă din Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

În special, participanții au discutat despre impactul estimat al punerii în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător după 5 ani și au identificat principalele priorități politice în vederea accelerării punerii în aplicare pentru următorii 5 de ani. Aceștia au discutat, de asemenea, despre alte aspecte legate de piața forței de muncă, mediul de afaceri și protecția mediului. Participanții au luat act de stabilizarea politică și de formarea noului guvern pro-UE și pro-reformă și și-au exprimat dorința de a se alătura eforturilor de promovare și punere în aplicare a dispozițiilor privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător.

Participanții au fost informați cu privire la un studiu privind punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător după cinci ani[[1]](#footnote-1):

*Principalele concluzii ale studiului privind punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător*

* După 5 ani de punere în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător, se poate observa în mod clar impactul său net pozitiv. În perioada 2015-2018, exporturile totale au crescut cu 1,5 miliarde USD sau 34 % comparativ cu 4 ani înainte de semnarea DCFTA (2011‑2014), care au compensat pierderile pe piața CSI. În consecință, Uniunea Europeană și‑a consolidat poziția de principal partener comercial al exportatorilor moldoveni.
* Comerțul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a devenit mai echilibrat datorită creșterii rapide a exporturilor pe piața UE și reducerii importurilor de produse industriale din UE. Nivelul de acoperire a importurilor cu exporturi a crescut de la 47 % (medie pentru 2011‑2014) la 66 % în perioada 2015-2018, în timp ce acest indicator a scăzut dramatic în cazul comerțului cu CSI, și, în comparație cu alte state, a crescut de două ori mai lent. Prin urmare, DCFTA a contribuit la atenuarea presiunii comerciale asupra balanței contului curent ca un element important de asigurare a stabilității macrofinanciare a țării.
* Exporturile de produse agroalimentare au beneficiat mai mult de pe urma DCFTA, în comparație cu produsele industriale. În perioada 2015-2018, exporturile agroalimentare au crescut cu 820 de milioane USD în comparație cu perioada 2011-2014 (+ 52 %), în timp ce exporturile de produse industriale au crescut cu 761 de milioane USD, adică cu 26 % în aceeași perioadă. În același timp, impactul net al DCFTA asupra exporturilor de produse agroalimentare a fost de aproximativ 3 ori mai mare decât impactul asupra exporturilor de produse industriale (475 de milioane USD față de 128 de milioane USD). Acest lucru se datorează, pe de o parte, efectului marginal al DCFTA asupra exporturilor de produse agroalimentare, în timp ce comerțul cu produse industriale a fost deja liberalizat aproape complet înainte de intrarea în vigoare a DCFTA; pe de altă parte, existența unor perioade de tranziție pentru cele mai vulnerabile sectoare indigene agroalimentare a permis evitarea unui șoc concurențial pentru producătorii interni ca urmare a liberalizării comerțului cu UE.
* Pe lângă performanța pozitivă a comerțului exterior în contextul acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător, există anumite preocupări legate de concentrarea exporturilor, care evidențiază riscuri pentru sustenabilitatea creșterii economice și decalaje în competitivitatea producătorilor interni. În ciuda creșterii impresionante a exporturilor, studiul arată că mai mult de jumătate din exporturile de produse industriale sunt orientate către o singură piață (România) și mai mult de jumătate din exporturile de produse agroalimentare sunt orientate numai către trei piețe (România, Italia și Marea Britanie). În afară de concentrarea geografică, exporturile devin mai concentrate și în ce privește produsele în cursul punerii în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător, ceea ce confirmă preocupările menționate mai sus.
* Preocupările legate de competitivitatea scăzută a producătorilor interni sunt, de asemenea, confirmate de nivelul scăzut de complexitate tehnologică a exporturilor moldovenești pe piața UE. În cazul produselor agroalimentare, în ciuda creșterii impresionante a exporturilor de produse primare (de exemplu, semințe de floarea-soarelui, grâu sau fructe proaspete), exporturile de produse cu un nivel mai avansat de prelucrare (de exemplu, uleiurile obținute din semințe de floarea-soarelui, sucuri de fructe sau produse de panificație și patiserie) au scăzut. În cazul produselor industriale, mai mult de jumătate dintre acestea nu păstrează ca origine Republica Moldova din cauza nivelului insuficient de prelucrare, fiind clasificate ca reexporturi. Acest lucru este valabil în special pentru cablurile electrice pentru industria autovehiculelor și pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. Prin urmare, în pofida evoluțiilor pozitive în ceea ce privește volumele de export, există o contribuție destul de limitată la generarea de valoare adăugată brută în economie, precum și diferențe semnificative în materie de competitivitate.

În urma constatărilor studiului și pentru a asigura caracterul ireversibil al creșterii exporturilor și a explora beneficiile DCFTA la scară mai mare, factorii de decizie ar trebui să urmeze următoarele priorități:

* + punerea în aplicare în mod deplin a strategiei de atragere a investițiilor și de promovare a exporturilor pentru perioada 2016-2020, care include întregul spectru al acțiunilor de politică necesare pentru a spori gradul de complexitate tehnologică a exporturilor din Republica Moldova către UE și pentru a crește atractivitatea investițiilor;
	+ încurajarea dezvoltării industriilor care se concentrează pe prelucrarea materiilor prime interne, care generează cea mai mare valoare adăugată pentru economie;
	+ modernizarea infrastructurii de calitate, prin creșterea eficacității Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară și modernizarea laboratoarelor de certificare a calității produselor. În acest context, este esențial să se obțină autorizația de a exporta pe piața UE produse de origine animală;
	+ punerea în aplicare a programelor financiare și tehnice de sprijinire a IMM-urilor în punerea în aplicare a standardelor de calitate ale UE la nivelul companiilor;
	+ continuarea creșterii nivelului de informare și înțelegere în rândul IMM-urilor cu privire la cerințele tehnice de acces la piața UE.

*Concluzii-cheie privind evoluțiile de pe piața forței de muncă*

* Perpetuarea nivelurilor scăzute de ocupare a forței de muncă confirmă calitatea scăzută și nesustenabilitatea creșterii economice din ultimii ani, care nu a generat locuri de muncă, având o contribuție limitată la creșterea bunăstării populației. O altă preocupare deosebită este legată de ponderea ridicată a locurilor de muncă informale, în special în agricultură, comerț intern și construcții.
* Salariul minim este recunoscut ca fiind prea scăzut pentru a asigura o protecție adecvată a angajaților, fără efectuarea unor ajustări corespunzătoare în ultimii ani, în conformitate cu inflația și/sau cu evoluția salariului mediu.
* În ultimii ani, guvernul a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a directivelor UE referitoare la piața forței de muncă, la securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și la egalitatea de gen. Cu toate acestea, numărul accidentelor de muncă a crescut, iar securitatea la locul de muncă a scăzut ca urmare a aplicării deficitare a legislației relevante în materie de securitate a muncii.
* Având în vedere tendințele și preocupările menționate mai sus, factorii de decizie ar trebui să urmărească următoarele priorități:
	+ integrarea aspectelor legate de combaterea angajării informale în cadrul politic și bugetar și intensificarea eforturilor politice în vederea combaterii acestui obstacol fundamental pentru dezvoltarea țării;
	+ efectuarea unei reorganizări instituționale prin divizarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în două instituții diferite: Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
	+ consultările tripartite privind unificarea și creșterea progresivă a salariului minim în corelație cu inflația și cu salariul mediu, sub rezerva consultărilor și a acordului în cadrul consultărilor tripartite cu sindicatele și asociațiile angajatorilor;
	+ asigurarea, în procesul de elaborare și consolidare a dreptului muncii, a respectării dispozițiilor actelor normative internaționale în cadrul cărora Republica Moldova este parte, precum și a directivelor UE prevăzute în Acordul de asociere RM-UE care au fost deja adoptate și care vor fi transpuse în legislația națională;
	+ respectarea, în procesul de elaborare și consolidare a dreptului muncii și în alte domenii, a dispozițiilor articolului 371 din Acordul de asociere RM-UE, conform cărora părțile recunosc că încurajarea comerțului sau a investițiilor prin reducerea nivelurilor de protecție oferite de legislația națională în domeniul mediului sau al muncii este inadecvată;
	+ revigorarea și dezvoltarea continuă a dialogului tripartit între Confederația angajatorilor din Republica Moldova, Confederația Sindicatelor din Moldova și Guvernul Moldovei, ca o platformă esențială pentru găsirea unui consens cu privire la aspecte-cheie legate de drepturile angajatorilor și ale angajaților;
	+ sprijinirea eforturilor de consolidare a programelor de formare profesională ca modalitate de combatere a lipsei de lucrători calificați;
	+ ajustarea Legii privind controlul statului asupra activității antreprenoriale nr. 131 din 8 iunie 2012 și a Legii nr. 140-XV din 10 mai 2001 a Inspectoratului de Stat al Muncii la dispozițiile Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii nr. 81 „Convenția privind inspecția muncii în industrie și industrie” și nr. 129 „Convenția privind inspecția muncii în agricultură”;
	+ revenirea la un sistem integrat de inspecție a muncii (rapoarte privind forța de muncă și rapoarte privind securitatea și siguranța forței de muncă) și consolidarea capacităților instituționale ale Inspectoratului de stat în domeniul muncii (resurse umane, hardware, sisteme de informații etc.).

*Concluzii-cheie privind evoluțiile climatului de afaceri*

* Cadrul de reglementare s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani, prin reducerea numărului de controale, inspecții și acte permisive, prin reducerea numărului de instituții cu funcție de control al afacerilor, precum și prin modernizarea pieței forței de muncă.
* Cu toate acestea, simplificarea cadrului de reglementare nu s-a transformat într-o îmbunătățire semnificativă a climatului de afaceri, așa cum reiese din performanțele slabe ale activității de investiții din ultimii ani. Aceasta a subminat capacitatea producătorilor moldoveni de a-și diversifica și de a crește gradul de complexitate tehnologică al exporturilor către UE.
* În următorii ani, politicile de consolidare a climatului de afaceri ar trebui să depășească simplificarea cadrului de reglementare a întreprinderilor, vizând următoarele priorități:
	+ consolidarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar, precum și accelerarea agendei anticorupție reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru executarea contractelor și protecția dreptului de proprietate;
	+ accelerarea punerii în aplicare a standardelor UE privind transporturile, energia și TIC;
	+ schimburi privind posibila reducere sau eliminare a tarifelor de roaming;
	+ promovarea sistemelor de control vamal pentru a facilita tranzitul pasagerilor și de mărfuri din Moldova către UE și viceversa, precum și pentru a combate introducerea ilegală de migranți într-un mod mai eficient;
	+ punerea în aplicare a unui registru unificat al inspecțiilor, pentru a crește gradul de previzibilitate a inspecțiilor pentru întreprinderi;
	+ facilitarea interconectării energetice cu România și Ucraina în vederea diversificării importurilor de energie și a sporirii securității energetice a țării.

*Concluzii-cheie privind evoluțiile în domeniul mediului*

* În ultimii ani, s-au înregistrat o serie de evoluții pozitive importante prin adoptarea legislației relevante legate de resursele de apă și gestionarea deșeurilor, în conformitate cu cerințele UE. Cu toate acestea, există provocări majore în ceea ce privește punerea în aplicare și respectarea acestei legislații. Pentru a soluționa aceste probleme, sunt necesare următoarele politici:
	+ exploatarea potențialului energetic al deșeurilor prin încurajarea practicilor de incinerare și coincinerare, în paralel cu promovarea cadrului juridic și instituțional pentru prevenirea poluării potențiale a aerului și a apei care ar putea rezulta din aceste practici;
	+ înființarea unui minister al mediului care să promoveze o agendă ambițioasă pentru punerea în aplicare a angajamentelor Republicii Moldova în temeiul acordurilor multilaterale în domeniul mediului și adoptarea unor standarde internaționale și europene care să consolideze capacitatea și să asigure funcționarea eficientă a Inspectoratului de Stat pentru Mediu și a Agenției de Mediu;
	+ sprijinirea întreprinderilor în vederea punerii în aplicare a standardului ISO 14000 privind managementul de mediu;
	+ angajarea în negocieri active cu omologul ucrainean privind chestiunea construirii de centrale hidroelectrice pe râul Nistru, colectând, în paralel, dovezi cu privire la impactul potențial și asigurând transparența acestui proces.

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

1. „DCFTA după 5 ani de punere în aplicare: estimarea impactului și concluziile principale pentru următorii 5 ani”, Expert-Grup, 2019. [↑](#footnote-ref-1)