**SINTEZA**

**obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul**

**Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu pentru deșeurile de cupru, fier și oțel, aluminiu, cioburile de sticlă și compost**

**Avizare I**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantul la avizare (expertizare)/consultare publică** | **Conținutul obiecției/****propunerii (recomandării)** | **Argumentarea****autorului proiectului** |
| **Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale*****(13.06.2024)*** | Lipsa obiecțiilor și propunerilor. |  Se acceptă. |
| **Ministerul Afacerilor Externe*****(17.06.2024)*** | În conformitate cu art. 31 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, precum și conform prevederilor pct. 12, alin. (4), lit. a) și b) din Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1171/2018, proiectele actelor normative care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene sunt marcate pe prima pagină în colțul drept de sus cu sigla „UE” și conțin clauza de armonizare, care indică gradul de transpunere a legislației Uniunii Europene. În acest sens, proiectul remis spre avizare urmează a fi ajustat, cu respectarea cerințelor menționate supra. | Se acceptă. |
| **Ministerul Sănătății*****(17.06.2024)*** | Lipsa obiecțiilor și propunerilor. | Se acceptă. |
| **Ministerul Justiției*****(19.06.2024)*** | În contextul notei informative, sub aspectul intenției de reglementare, obiectivul Regulamentului reprezintă protecția mediului și definirea criteriilor încetării statutului de deșeu prin facilitarea și promovarea reciclării deșeurilor, reducerea consumului de resurse naturale și a cantității de deșeuri direcționate spre eliminare, aducând și un beneficiu economic. Stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu urmărește să încurajeze în continuare reciclarea, prin crearea unor condiții de concurență echitabilă, precum și prin eliminarea sarcinilor administrative inutile. Totodată, potrivit pct. 3 din nota informativă anexată la proiect, deducem că prin proiectul dat se propune armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene și anume, se transpun 3 regulamente europene după cum urmează: 1. Regulamentul (UE) nr. 715/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care deșeurile de cupru nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 2. Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 3. Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În acest contexct, menționăm că potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectele actelor normative care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene sunt marcate pe prima pagină în colţul drept de sus cu sigla „UE” şi conţin clauza de armonizare conform modelului aprobat de Guvern.Astfel, proiectul se va completa cu sigla „UE” și clauza de armonizare în conformitate cu prevederile Regulamentului privind armonizarea legislației 2 Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1171/2018. Potrivit pct. 30 din Regulamentul enunțat, clauza de armonizare se include după preambulul și clauza de adoptare a proiectului de act normativ, în conformitate cu modelele stabilite în anexa nr. 2 la Regulament. Aceasta indică gradul de transpunere, precum și actul sau actele Uniunii Europene ce se transpun, cu descrierea tipului, numărului, instituției/instituțiilor Uniunii Europene ce a/au adoptat actul Uniunii Europene, seria, numărul și data Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în care acesta a fost publicat. Pentru actul Uniunii Europene care a fost supus modificărilor, se indică cele mai recente amendamente care constituie obiect al transpunerii în legislația națională. Clauza de armonizare utilizează următoarele calificative de apreciere a compatibilității: 1) transpune – transpunerea integrală a prevederilor actului Uniunii Europene și asigurarea implementării scopului, a obiectivelor actului Uniunii Europene, urmărindu-se punerea în aplicare eficientă a normelor europene integrate; 2) transpune art., lit., pct., anexa etc. din actul Uniunii Europene – transpunerea selectivă a actului Uniunii Europene, în funcție de scopul specific al transpunerii, menționându-se expres componentele actului Uniunii Europene (capitolul, articolul, litera, punctul, anexa etc.) care se transpun integral; 3) transpune parțial – transpunerea parțială a prevederilor actului Uniunii Europene, care poate să coincidă cu obiectivul specific de transpunere urmărit de proiectul de act normativ sau să descrie o transpunere incompletă și necorespunzătoare.Pentru respectarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 100/2017 proiectul de act normativ cu sigla „UE” se va expedia Centrului de Armonizare a Legislaţiei pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislaţia Uniunii Europene. Conceptual vis-à-vis de conținutul proiectului de hotărâre a Guvernului, în special, cu referire la conținutul pct. 1 sbp. 2), prin care se aprobă indicațiile metodice privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu (Anexa nr. 2), care potrivit pct. 4 din nota informativă se prezintă a fi un ghid metodologic a cărei aplicare în practică va fi flexibilă, constatăm că conținutul acesteia nu cade sub incidența art. 4 și art. 54 din Legea nr. 100/2017, care stabilește că actul normativ are caracter public, obligatoriu, general şi impersonal, prevederile normative sunt executorii, opozabile tuturor subiecţilor de drept şi, în caz de necesitate, sunt impuse prin forţa de constrângere a statului, iar conținutul actului normativ se expune într-o formulă clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări. În context, sugerăm ca conținutul Indicațiilor metodologice prevăzute la pct. 1 sbp. 2) din proiectul hotărârii să fie excluse din proiect, fiind expuse sub forma unui ghid plasat pe pagina oficială a Ministerului Mediului după adoptarea Hotărârii Guvernului vizate. Pe plan redacțional, sub aspectul respectării normelor de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, sunt de semnalat următoarele observații și sugestii: La proiectul de hotărâre:Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, clauza de adoptare a actului normativ poate conține, după caz, și temeiul legal de adoptare a actului normativ respectiv. În calitate de temei legal se indică doar prevederile legale ce stabilesc competența autorității să adopte actul normativ respectiv, pornind de la limitele de reglementare prevăzute de obiectul juridic al actului normativ. La indicarea temeiului juridic se va face referință la norma juridică concretă care stabilește competența autorității emitente să adopte/aprobe actul normativ respectiv (în cazul dat - art. 6 alin. (32 ) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile). În contextul excluderii sbp. 2), pct. 1 se va indica într-un singur alineat, iar finalul normei preconizate, se va completa cu textul „(se anexează)”. În acest sens, menționăm că, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, anexa trebuie să aibă un temei-cadru în textul actului normativ şi să se refere exclusiv la obiectul determinat prin norma de trimitere. Cu referire proiectul Regulamentului: Parafa de aprobare se va indica după cum urmează: „Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. \_\_\_/2024”. La pct. 4 recomandăm a revizui și reformula noțiunea de „transport” de la sbp. 9), întru asigurarea proiectului actului normativ cu conținut clar și fără echivoc. La pct. 7 referința la anexa care conține formularul pentru eliberarea certificatului de confirmare a încetării statutului de deșeu, este indicată eronat, motiv pentru care se va substitui cu referința la Anexa nr. 1. Sugerăm a revizui și reformula conținutul de la pct. 9, deoarece are caracter declarativ (observație valabilă și pentru pct. 10). La pct. 11 se vor exclude cuvintele „la prezenta Hotărâre de Guvern” pentru a asigura conformitatea cu art. 55 alin. (4) din Legea nr. 100/2017, ce prevede că „În cazul în care se face trimitere la o normă juridică care este stabilită în același act normativ, pentru evitarea reproducerii acesteia, se face trimitere la elementul structural sau constitutiv respectiv, fără a se indica că elementul respectiv face parte din același act normativ”. Totodată, conținutul de la acest punct se va integra armonios la Capitolul III „Criterii pentru încetarea statutului de deșeu”. Din soluția normativă propusă la pct. 12 nu poate fi stabilit care este legătura între termenul „deșeu care a încetat a mai fi deșeu” și termenul „material”. Din acest considerent, este necesar ca autorul să definească printr-o noțiune clară și distinctă produsul obținut în urma reciclării acestor deșeuri care nu mai sunt deșeuri. Cu titlu de recomandare generală, sugerăm a asigura conținutul proiectului cu o terminologie constantă și uniformă, la caz semnalăm despre faptul că în textul proiectului se utilizează diferiți termeni: substanță sau obiect rezultat, materie, transport, deșeu care încetează a mai fi deșeu. La pct. 17 sbp. 3), cuvântul „input” se va reda în limba română, ținând cont de prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, potrivit cărora textul proiectului actului normativ se elaborează în limba română (obiecție valabilă pentru toate cazurile similare din proiect). La pct. 29 se va revizui expresia „organism național de acreditare străin”, deoarece este formulată defectuos prin utilizarea termenului „național”.La pct. 31 sbp. 1) și 2) se vor exclude cuvintele „la nivel de omologi”, întrucât acestea nu se integrează în context. Mai mult, la sbp. 2) se va revedea referința la actul Uniunii Europene (UE), în contextul în care Republica Moldova nu este stat membru al UE. Cu referire la conținutul de la Anexa nr. 3 la Regulament, Secțiunile 1 - 5 la rubrica „Cerințe de automonitorizare” cuvintele „fiecare transport”, „fiecărui transport” se vor substitui cu cuvintele „fiecare lot de deșeuri”, „fiecărui lot de deșeuri”, formulare potrivită contextului. Cu titlu de recomandare generală, propunem ca referințele la hotărârile Guvernului să se indice fără utilizarea abrevierii „H.G.”, acestea fiind exprimate cu indicarea denumirii depline, a numărului de ordine și anului adoptării, conform următorului exemplu: „Hotărârea Guvernului nr. 592/2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii”. Cu referire la conținutul de la Anexa nr. 4 la Regulament, pentru un spor de precizie, la pct. 2 din Secțiunile 1-4, sugerăm a se interveni cu o completare, în vederea indicării denumirii concrete a actului normativ care stabilește specificația sectorului industrial și standardele solicitate. Referitor la conținutul Anexei nr. 2 la proiectul hotărârii, și anume abrevierea „ÎSD”, remarcăm că, potrivit art. 54 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2017, exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea acestora în text, la prima folosire. Adițional, la pct. 3 sbp. 7) lit. a) și d), întru asigurarea proiectului cu conținut clar și concis, se vor explica cuvintele „concurente” și „Preț absolut”, utilizate în context. În același scop, la pct. 4, sugerăm excluderea sau substituirea cuvântului „holistic” cu un echivalent al acestuia. În subsidiar, proiectul se va revizui în vederea eliminării neclarităţilor și greşelilor gramaticale. Conform prevederilor art. 54 din Legea nr.100/2017, textul proiectului actului normativ se expune într-o formulă clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, iar textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări. | Se acceptă;Se acceptă;Se acceptă; |
| **Ministerul Finanțelor*****(20.06.2024)*** | Lipsa obiecțiilor și propunerilor. | Se acceptă. |
| **Ministerul agriculturii și Industriei Alimentare*****(20.06.2024)*** | Lipsa obiecțiilor și propunerilor. | Se acceptă. |
| **Centrul de Armonizare a Legislației*****(21.06.2024)*** | *Obiecții privind clauza de armonizare:*În vederea respectării cerințelor înaintate față de proiectele de acte normative cu relevanță UE,stabilite de art. 31 din Legea nr. 100/2017 și pct. 30 din Regulamentul privind armonizarea legislațieiRepublicii Moldova cu legislația Uniunii Europene (în continuare Regulament), aprobat prinHotărârea Guvernului nr. 1171/2018, clauza de armonizare a Regulamentului se va expune înurmătoarea redacție:”Prezentul Regulament:- transpune Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilirea criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice numai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și aConsiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L 94, din 8 aprilie 2011CELEX: 32011R0333;- transpune Regulamentul (UE) nr. 715/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire acriteriilor de determinare a condițiilor în care deșeurile de cupru nu mai constituiedeșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,publicat în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L 201 din 26 iulie 2013 CELEX:32013R0715;- transpune Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, L 337 din 11 decembrie 2012 CELEX: 32012R1179”.*Obiecții privind Nota Informativă și sigla ,,UE”* Pentru a respecta cerințele prevăzute la Anexa nr. 1 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, precum și pct. 26 din Regulamentul nr. 1171/2018, compartimentul 3 din Notă se va completa cu informația privind obligația de armonizare ce reiese din AA RM-UE, cât și angajamentul prevăzut de pct. 365 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024, aprobat prin HG nr. 887/2023. Totodată, pentru respectarea cerințelor înaintate față de proiectele de acte normative cu relevanță UE stabilite de art. 31 din Legea nr. 100/2017 și pct. 36 și 37 din Regulament, proiectul național urmează a fi marcat pe prima pagină în colțul drept de sus cu sigla UE (se indică cu litere mari, cu caractere aldine, fontul Times New Roman și mărimea corpului de literă 16).*Concluzii:*Ca urmare a expertizei de compatibilitate realizate, instrumentele procesului de armonizare (clauza, Nota informativă și sigla UE) se vor revizui potrivit observațiilor menționate mai sus. Facem mențiunea că analiza Centrului de armonizare a legislației nu are în vedere elementele de oportunitate ale soluțiilor juridice incluse în proiectul de act normativ, ci se referă strict la conformitatea acestora cu Dreptul UE aplicabil și obligațiile juridice asumate în lumina Acordului de Asociere RM – UE. | Se acceptăSe acceptăSe acceptă. |
| **Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării*****(05.07.2024)*** | Proiectul de hotărâre de Guvern transpune 3 regulamente europene, astfel, în conformitate cu prevederile pct. 30 și Anexei nr. 2 la Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1171/2018, clauza de armonizare urmează a fi inclusă după preambulul şi clauza de adoptare a proiectului de act normativ. În conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător „Normele materiale şi procedurale de inițiere, desfășurare şi lichidare a afacerii, precum şi de control asupra afacerii, se stabilesc prin legi”. Prin urmare, orice acte permisive noi ca „declarație” și „raport”, prevăzute la pct. 6 din proiectul Regulamentului, precum și „certificat”, prevăzut la pct. 7 din proiect care sunt puse în sarcina întreprinzătorului sau sunt eliberate acestuia se vor stabili prin acte cu putere de lege. Totodată, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător „Autoritățile emitente sunt în drept, în limita atribuțiilor prevăzute de lege, să solicite/să elibereze şi să invoce persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător şi/sau angajaților acestora doar actele permisive stabilite în Nomenclatorul actelor permisive, expus în anexa nr.1”. În acest sens, termenul de 6 luni pentru intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern impune inițierea elaborării modificărilor în legislație în vederea excluderii ambiguităților viitoare în implementarea acesteia.La proiectul Regulamentului, anexa nr. 1 la proiectul hotărârii de Guvern: - La punctul 5 considerăm improprie repetarea normelor legale, fiind suficientă o referință expresă la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. - La punctul 6 propunem reevaluarea modului de expunere a punctului, or, art. 6 alin. (4) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile prevede obligația guvernului de a stabili modul de depunere a solicitării privind încetarea statutului de deșeu, fără a specifica acte suplimentare precum declarația de conformitate sau raportul de evaluare al organismului de evaluare a conformității, incluse în redacția pct. 6 din proiect. - La punctul 7 urmează a fi reevaluată instituirea Certificatului de confirmare a încetării statutului de deșeu. În acest sens, menționăm că, în conformitate cu art. 6 alin. (5) din Legea nr. 209/2016, „solicitarea privind încetarea statutului de deșeu se depune odată cu cererea de obținere a autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, eliberată conform art. 25.”. Prin urmare, odată cu emiterea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor este acoperit și subiectul generării de deșeuri și managementul acestora. Din această perspectivă considerăm relevantă stabilirea de norme juridice care să indice expres dacă există diferențe dintre situațiile stabilite prin Lege și cele stabilite prin Regulament. Or, nu este clar dacă prevederile Regulamentului, în sensul că solicitarea privind încetarea statutului de deșeu este obligatorie, se aplică și în alte cazuri decât cele stabilite prin Lege și dacă aceste solicitări urmează a fi depuse separat. În caz afirmativ, situațiile și procedura de depunere (actele anexate, termenele de examinare, etc.) urmează a fi descrise clar sau să se facă referință la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Totodată, relevăm că pe parcursul textului se regăsesc norme de trimitere la acte normative cu caracter netransparent și incert, cum ar fi: - la punctul 12 subpct. 3) „utilizarea materialului este legală, fiind reglementată de legislația aplicabilă materiilor prime sau produselor;”. - la punctul 19 subpct. 5) „compostul este destinat utilizării în modul prescris de legislația specială care reglementează îngrășămintele și amelioratorii de sol”, Normele prenotate contravin principiilor de reglementare a activității de întreprinzător, stabilite la art. 4 din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător şi art. 3 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În acest context, pentru asigurarea respectării principiului predictibilității actelor normative, precum și întru evitarea unor eventuale aplicări eronate ale normelor propuse, se impune inserarea unor prevederi certe şi transparente.Subsidiar, trebuie de menționat faptul că, proiectul hotărârii transpune 3 regulamente, și anume: Regulamentul (UE) nr. 715/2013, Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 și Regulamentul (UE) nr. 333/2011. Aceste regulamente obligă producătorul să aibă implementat un sistem de management al calității, verificat de către un organism de evaluare a conformității, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor, care a obținut acreditarea în raport cu cerințele/procedurile care se conțin nemijlocit în cele 3 regulamente menționate mai sus. Astfel, în proiectul hotărârii pentru punctele 27, 28 și 31 se impune o modificare de concept pentru a transpune fidel prevederile actelor Uniunii Europene, având în vedere cele menționate supra, precum și: - La punctul 27 se propune următoarea redacție: „27. Un organism de evaluare a conformității, astfel cum este definit în Legea nr. 235/2011 privind activități de acreditare și de evaluare a conformității, acreditat în raport cu prevederile prezentului regulament, verifică dacă sistemul de management 3 al calității respectă cerințele prezentului capitol. Verificare se efectuează o dată la trei ani”. - La punctul 28 propunem revizuirea necesității utilizării termenului de „licență”. În cazul în care sunt vizate doar situații naționale nu pot exista două acte permisive pentru aceeași activitate, iar în cazul când sunt vizate situații cu elemente de extraneitate, acest lucru urmează a fi reflectat expres. Mai mult, o autoritate națională nu poate stabili denumirea actului permisiv (autorizație) eliberate pe un teritoriu în afara jurisdicției sale naționale.Punctul 29 urmează a fi exclus. Or, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității, „organismul de evaluare a conformității poate să solicite acreditare unui organism național de acreditare străin doar în cazul în care Centrul National de Acreditare din Republica Moldova nu efectuează acreditarea activităților de evaluare a conformității în domeniul solicitat.”. În acest sens, menționăm faptul că, Centrul Național de Acreditare MOLDAC are în domeniul său de competență schema de acreditare conform SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 pentru organisme de certificare sisteme de management al calității (domeniul-de-competenta-moldac). De asemenea, sugerăm conlucrarea cu reprezentanții MOLDAC pentru pregătirea în scopul evaluării organismelor de evaluare a conformității cu accent pe auditarea şi certificarea sistemelor de management de mediu și regulamentul EMAS. Suplimentar relevăm că, în prezent, Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei, nu este pus în aplicare în Republica Moldova. În aceste condiții, în cazul în care autorul introduce prevederi ce țin de acest regulament, este necesar de stabilit o precondiție referitor la perioada de intrare în vigoare a prevederilor ce se referă la verificatorii de mediu, ținând cont de definirea acestor verificatori conform prevederilor art. 2 pct. 20 din Regulamentul EMAS. Astfel, la moment nu există temei juridic pentru funcționarea verificatorilor de mediu care ar efectua verificările şi validările necesare participării voluntare a organizațiilor la sistemul comunitar de management de mediu şi audit, EMAS. | Se acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptă. |
| **Congresul Autorităților Locale*****(18.06.2024)*** | Lipsa obiecțiilor și propunerilor. | Se acceptă. |
| **Centru Național Anticorupție** ***(01.11.2024)*** | 1. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a

proiectului I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului și a procedurii de promovare a proiectuluiAutor al proiectului de act normativ este Guvernul, iar autor nemijlocit este Ministerul Mediului, ceea ce corespunde art.102 din Constituție, art.14 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Categoria actului normativ propus este Hotărâre a Guvernului, ceea ce corespunde art.102 din Constituție, art.6 şi art.14 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul decizional la promovarea proiectuluiPotrivit art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional „etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt: a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei; b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia; c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate; d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate". Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că: „(1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate. (2) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorităţii publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor". Proiectul supus expertizei anticorupție a fost plasat pentru consultare publică pe portalul guvernamental www.particip.gov.md, la 07 mai 2024. Prin urmare, în procesul de promovare a proiectului, au fost respectate rigorile de asigurare a transparenței decizionale prevăzute la art.11 alin.(22 ) și art.12 alin.(2) al Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional.I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectuluiÎn nota informativă autorul a menționat că proiectul are drept scop facilitarea și promovarea reciclării deșeurilor, asigurarea unui nivel ridicat de protecție a mediului, reducerea consumului de resurse naturale și a cantității de deșeuri direcționate spre eliminare. Analizând normele elaborate s-a constatat că prin proiect se propune stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu pentru deșeurile de cupru, fier și oțel, aluminiu, cioburile de sticlă și compost. Prin urmare, conchidem că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde scopului real al proiectului.I.4. Interesul public şi interesele private promovate prin proiectPrevederile proiectului promovează interesele Guvernului, în ceea ce privește protecția mediului și obținerea unui beneficiu economic. Prin urmare, promovarea intereselor menționate supra nu este în detrimentul interesului public.I.5. Justificarea soluțiilor proiectuluiI.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă. În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte normative sunt însoțite de „nota de fundamentare care cuprinde: a) denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ; b) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ; c) obiectivele urmărite și soluțiile propuse; d) analiza impactului de reglementare; e) compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE; f) avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ; h) modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent; i) măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ." În nota informativă sunt specificate: denumirea autorului, condițiile care au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite, descrierea gradului de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene, principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi, fundamentarea economico-financiară, modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare, avizarea și consultarea publică a proiectului, constatările expertizelor.Astfel, considerăm că nota informativă conține o justificare suficientă a necesității promovării proiectului de act normativ. I.5.2. Argumentarea economică-financiară. Conform art.30 lit.d) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota de fundamentare trebuie să conțină „d) analiza impactului de reglementare". În nota de fundamentare autorul a menționat că pentru asigurarea implementării prevederilor proiectului costurile anticipate ale intervenției statului țin de: - cheltuieli de administrare a solicitărilor de acordare a certificatului de confirmare a încetării statutului de deșeu (incluse în cheltuielile de funcționare a Agenției de Mediu); - cheltuieli de punere în aplicare.1. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului

II.1. Limbajul proiectului Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative „textul proiectului actului normativ se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [...] a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...] c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte acte normative, în legislația Uniunii Europene și în alte instrumente internaționale la care Republica Moldova este parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...] e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...] f) se evită folosirea [...] a cuvintelor și expresiilor [...] care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu; g) se evită tautologiile juridice; h) se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, [...]". Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea nr.100/2017. II.2. Coerența legislativă a proiectului În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare. II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților publice reglementată în proiect Prevederile proiectului stabilește dreptul Agenției de Mediu de a elibera certificatul de confirmare a încetării statutului de deșeu. II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.1. Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupție ale proiectului

La pct. 27 din proiectul Regulamentului „Un organism de evaluare a conformității, astfel cum este definit în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare care a obținut acreditare în conformitate cu respectiva lege, sau un verificator de mediu acreditat în conformitate cu cerințele sistemului de management de mediu și audit (EMAS), verifică faptul că sistemul de gestionare respectă cerințele prezentului capitol. […]”Obiecții: Proiectul este lacunar în ceea ce privește responsabilitatea pe care trebuie să o poarte producătorul/furnizorul, în cazul în care organismul de evaluare a conformității sau verificatorul de mediu acreditat, în rezultatul verificării sistemului de management al calității, constată că ultimul nu respectă cerințele capitolului V din Regulament. Această lacună poate face dificilă responsabilizarea producătorului sau altui deținător al deșeurilor, cu privire la aplicarea unui sistem de management al calității, în procesul de gestionare a deșeurilor, care să respecte cerințele stabilite.Recomandări: Completarea proiectului Regulamentului cu norme care să prevadă clar urmările survenite pentru deținătorul deșeurilor pentru încălcarea obligației de aplicare a unui sistem de management al calității, care să respecte cerințele capitolului V din Regulament.Factori de risc: ● Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative ● Lipsa responsabilității clare pentru încălcăriRiscuri de corupţie: ● Încurajarea sau facilitarea actelor de: - corupere activă - corupere pasivă - trafic de influență - abuz de serviciu - conflict de interese și/sau favoritism - îmbogăţire ilicită - influențare necorespunzătoare- nerespectare a regimului cadourilor - escrocherie1. Concluzia expertizei

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu pentru deșeurile de cupru, fier și oțel, aluminiu, cioburile de sticlă și compost a fost elaborat de către Ministerul Mediului, în scopul facilitării și promovării reciclării deșeurilor, asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului, reducerii consumului de resurse naturale și a cantității de deșeuri direcționate spre eliminare. În cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu privire la transparența în procesul decizional și proiectul corespunde normelor de tehnică legislativă.Proiectul corespunde interesului public general, deoarece va contribui la protecția mediului și obținerea unui beneficiu economic. În normele proiectului supus expertizei anticorupție au fost identificați următorii factori de corupție: - lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative; - lipsa responsabilității clare pentru încălcări. În scopul preîntâmpinării apariției manifestărilor de corupție, la aplicarea în practică a prevederilor proiectului, considerăm oportună redactarea acestuia în contextul obiecției și recomandării din prezentul raport de expertiză anticorupție. | Se acceptă.Se acceptă. |

**SINTEZA**

**obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul**

**Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu pentru deșeurile de cupru, fier și oțel, aluminiu, cioburile de sticlă și compost**

**Avizare II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantul la avizare (expertizare)/consultare publică** | **Conținutul obiecției/****propunerii (recomandării)** | **Argumentarea****autorului proiectului** |
| **Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (22.11.2024)** | Lipsa obiecțiilor și propunerilor. | Se acceptă. |
| **Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (22.11.2024)** | Lipsa obiecțiilor și propunerilor. | Se acceptă. |
| **Centrul de armonizare al legislației (26.11.2024)** | Prin Declarația de compatibilitate nr. 31/02-126-6036 din 3 iunie 2024, au fost expuse anumite observații aferente instrumentelor de armonizare, care, în procesul de definitivare, nu au fost însușite de autor. Astfel, pentru a respecta cerințele prevăzute la Anexa nr. 1 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, precum și la pct. 26 din Regulamentul privind armonizarea legislației, aprobat prin HG nr. 1171/2018, compartimentul 3 din Nota informativă se va completa cu informația privind obligația de armonizare ce reiese din AA RM-UE, cât și angajamentul prevăzut de pct. 503 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024, aprobat prin HG nr. 887/2023 (versiune actualizată). Totodată, după clauza de adoptare a proiectului HG, se va introduce clauza de armonizare, în următoarea redacție: ”Prezenta Hotărâre: - transpune Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L 94, din 8 aprilie 2011 CELEX: 32011R0333; - transpune Regulamentul (UE) nr. 715/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care deșeurile de cupru nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L 201 din 26 iulie 2013 CELEX: 32013R0715; - transpune Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunității Europene*,* L 337 din 11 decembrie 2012 CELEX: 32012R1179”.  | Se acceptă.Se acceptă. |
| **Ministerul Justiției (27.11.2024)** |  Urmare examinării proiectului definitivat al *Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea „Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu pentru deșeurile de cupru, fier și oțel, aluminiu, cioburile de sticlă și compost”* (nr. unic 468/MM/2024) prezentat repetat spre examinare, se atestă că observațiile și propunerile Ministerului Justiției formulate în raportul de expertiză juridică nr. 04/2-5750 din 19.06.2024, au fost luate în considerare la definitivarea proiectului. Totodată, în vederea respectării rigorilor de tehnică legislativă, la forma actuală a proiectului, se va reține: *Cu referire la proiectul hotărârii Guvernului:* Pe plan redacțional, sub aspectul respectării normelor de tehnică legislativă la elaborarea proiectelor actelor normative, reiterăm următoarele observații și sugestii: La proiectul de hotărâre: Potrivit art. 44 alin. (1) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,* clauza de adoptare a actului normativ poate conține, după caz, și temeiul legal de adoptare a actului normativ respectiv. În calitate de temei legal se indică doar prevederile legale ce stabilesc competența autorității să adopte actul normativ respectiv, pornind de la limitele de reglementare prevăzute de obiectul juridic al actului normativ. La indicarea temeiului juridic se va face referință la norma juridică concretă care stabilește competența autorității emitente să adopte/aprobe actul normativ respectiv (în cazul dat - art. 6 alin. (32) din *Legea nr. 209/2016 privind deșeurile*). La final, pct. 1 se va completa cu textul „(se anexează)”. În acest sens, menționăm că, potrivit art. 49 alin. (3) din *Legea nr. 100/2017*, anexa trebuie să aibă un temei-cadru în textul actului normativ şi să se refere exclusiv la obiectul determinat prin norma de trimitere. Adițional, se va exclude semnul „:”. Soluția normativă propusă la pct. 4, se va completa la final cu cuvintele „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Cu referire proiectul Regulamentului: Parafa de aprobare se va indica după cum urmează: „Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. \_\_\_/2024”, în contextul în care proiectul hotărârii conține o singură anexă. La pct. 4: Alineatul introductiv se va reformula după cum urmează: „4. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, precum și următoarele noțiuni:”. Recomandăm a revizui și reformula noțiunea de „transport” de la sbp. 9), întru asigurarea proiectului actului normativ cu conținut clar și fără echivoc.Cu referire la conținutul propus la pct. 11 recomandăm autorului să revadă incidența referinței la pct. 5 sbp. 1)-4) în contextul în care aceste prevederi lipsesc în proiectul Regulamentului (obiecție valabilă pentru întreg proiectul). Totodată din soluția normativă propusă la pct. 11 nu poate fi stabilit care este legătura între termenul „deșeu care a încetat a mai fi deșeu” și termenul „material”. Din acest considerent, este necesar ca autorul să definească printr-o noțiune clară și distinctă produsul obținut în urma reciclării acestor deșeuri care nu mai sunt deșeuri. Cu titlu de recomandare generală, sugerăm a asigura conținutul proiectului cu o terminologie constantă și uniformă, la caz semnalăm despre faptul că în textul proiectului se utilizează diferiți termeni: substanță sau obiect rezultat, materie, transport, deșeu care încetează a mai fi deșeu. La pct. 29 se va revizui expresia „verificator extern independent”, deoarece este formulată defectuos. Cu referire la conținutul de la Anexa nr. 4 la Regulament, pentru un spor de precizie, la pct. 8 din Secțiunile 1 - 4, sugerăm a exclude cuvintele „după știința mea” întrucât generează o marjă de incertituidine. Cu referire la soluția normativă propusă la Anexa nr. 2 a hotărârii Guvernului, denumită „Indicații metodice privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu” observăm că aceasta se prezintă a fi un ghid metodologic a cărei aplicare în practică va fi flexibilă. Reiterăm că, conținutul acesteia nu cade sub incidența art. 4 și 54 din *Legea nr. 100/2017cu privire la actele normative*. În context, sugerăm ca conținutul Anexei nr. 2 la proiectul hotărârii „Indicații metodice privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu” să fie excluse din proiect, fiind expuse sub forma unui ghid plasat pe pagina oficială a Ministerului Mediului după adoptarea Hotărârii Guvernului vizate. Suplimentar, este de menționat că potrivit art. 49 alin. (3) din *Legea nr. 100/2017*, anexa trebuie să aibă un temei-cadru în textul actului normativ şi să se refere exclusiv la obiectul determinat prin norma de trimitere. În subsidiar, proiectul se va revizui în vederea eliminării neclarităţilor și greşelilor gramaticale. Conform prevederilor art. 54 din *Legea nr.100/2017*, textul proiectului actului normativ se expune într-o formulă clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, iar textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări. | Se acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptă. |
| **Ministerul Sănătății (27.11.2024)** | Lipsa obiecțiilor și propunerilor. | Se acceptă. |
| **Congresul Autorităților Locale (28.11.2024)** |  Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat adresarea Ministerului Mediului nr. 07-07/3293 din 19.11.2024, privind avizarea repetată a proiectului definitivat al hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu pentru deșeurile de cupru, fier și oțel, aluminiu, cioburile de sticlă și compost (număr unic 468/MM/2024), și comunică următoarele. CALM este împotriva introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a deșeurilor, inclusiv a celor care se apreciază că „au încetat să mai fie deșeuri în sensul Art. 6 a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile”, pe motiv că persistă pericolul sporit ca importatorii să eludeze prevederile normative, verificările și măsurile sistemului de gestionare, inclusiv să importe deșeuri care nu pot fi valorificate și să abandoneze aceste deșeuri (exemplul României este elocvent), cu efecte nocive asupra mediului și a sănătății populației. În acest sens, solicităm revizuirea prevederilor legale operate în Legea nr. 209/2016 privind deșeurile la inițiativa Ministerului Mediului, care au diluat prohibiția importului deșeurilor. | Este de menționat că propunerea dată nu face obiectul Regulamentului dat. |
| **Ministerul Finanțelor (29.11.2024)** | Lipsa obiecțiilor și propunerilor. | Se acceptă. |
| **Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (12.12.2024)** |  Urmare examinării demersului Ministerului Mediului prin care se remite spre consultare proiectul definitivat de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu pentru deșeurile de cupru, fier și oțel, aluminiu, cioburile de sticlă și compost (**număr unic 468/MM/2024**), Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în limita competențelor funcționale, comunică următoarele. Constatăm că, deși în Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiect, toate obiecțiile și recomandările Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a fost marcate ca acceptate, nu pentru toate propunerile au fost efectuate ajustările sau formulate argumentele corespunzătoare. În acest sens, la proiectul Regulamentului, anexa nr. 1 la proiectul hotărârii de Guvern, reiterăm următoarele. În conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător „*Normele materiale şi procedurale de inițiere, desfășurare şi lichidare a afacerii, precum şi de control asupra afacerii, se stabilesc prin legi*”. 1) **Pct. 6**, urmează a fi revizuit, or nu este clară specificarea “în modul stabilit de Guvern”, în contextul în care însuși proiectul de Regulament a fost elaborat în temeiul art. 6 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și, prin urmare, reprezintă actul normativ al Guvernului care stabilește propriu-zis modalitatea de prezentare a solicitării privind încetarea statutului de deșeu. 2) La **pct. 7** din proiect, reiterăm poziția privind necesitatea revizuirii sau argumentării corespunzătoare a modalității de instituire a „Certificatului de confirmare a încetării statutului de deșeu”. În acest sens, menționăm că, în conformitate cu art. 6 alin. (5) din Legea nr. 209/2016, „solicitarea privind încetarea statutului de deșeu se depune odată cu cererea de obținere a autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, eliberată conform art. 25.”. Consecvent, odată cu emiterea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor este acoperit și subiectul generării de deșeuri și managementul acestora. Din această perspectivă considerăm relevantă stabilirea de norme juridice care să indice expres dacă există diferențe dintre situațiile stabilite prin Lege și cele stabilite prin Regulament. 3) La **pct. 11**, ținând cont de modificările efectuate la pct. 5 din proiectul Regulamentului, prin care au fost excluse subpunctele 1)-4), urmează a fi revizuite normele de trimitere „pct. 5 spct. 1)-4)”. Observația este valabilă pentru pct. 12 și pct. 14. Suplimentar, relevăm că nu au fost efectuate ajustări sau aduse argumente pentru includerea în subpct. 3) a unor norme de trimitere cu caracter incert: „3) utilizarea materialului este legală, fiind reglementată de legislația aplicabilă materiilor prime sau produselor”. Observația este valabilă și pentru **pct. 19** subpct. 5) care prevede: „5) compostul este destinat utilizării în modul prescris de legislația specială care reglementează îngrășămintele și amelioratorii de sol.” Reiterăm că, normele prenotate contravin principiilor de reglementare a activității de întreprinzător, stabilite la art. 4 din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător şi art. 3 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În acest context, pentru asigurarea respectării principiului predictibilității actelor normative, precum și întru evitarea unor eventuale aplicări eronate ale normelor propuse, se impune inserarea unor prevederi certe şi transparente. | Se acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptăSe acceptă. |
| **Centrul Național Anticorupție (17.12.2024)** | **I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului**I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actuluiși a procedurii de promovare a proiectuluiAutor al proiectului de act normativ este Guvernul, iar autor nemijlocit este Ministerul Mediului, ceeace corespunde art.102 din Constituție, art.14 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.Categoria actului normativ propus este Hotărâre a Guvernului, ceea ce corespunde art.102 dinConstituție, art.6 şi art.14 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesuldecizional la promovarea proiectuluiPotrivit art. 8 al Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional *„etapele asigurării**transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt:**a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;**b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;**c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;**d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi**interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;**e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate".*Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că:*„(1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin**publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea**persoanei interesate.**(2) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorităţii**publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor".*Anunțul cu privire la inițierea elaborării proiectului de decizie nu a fost identificat în spațiul public. În ce privește organizarea consultărilor publice, se constată că anunțul cu privire la organizareaconsultărilor publice asupra proiectului a fost plasat pentru informare pe pagina web a autoritățiipublice, cât și pe portalul guvernamental de consultări publice www.particip.gov.md, la data de 07mai 2024, fiind indicat termenul limită până la data de 17 mai 2024, adică 09 zile lucrătoare, fapt cenu corespunde prevederii statuate la art.12 alin.(2) din Legea nr.239/2008 privind transparența înprocesul decizional, unde se stipulează că „Termenul de prezentare a recomandărilor asupraproiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitorla iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilorpublice.”Totodată, se constată că proiectul de decizie nu este publicat, fiind identificat în spațiul public decât nota de fundamentare și analiza impactului de reglementare. Respectiv, se relevă că autorul nu aasigurat accesul părților interesate la proiect, precum și nu a fost respectat termenul legal de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului, contrar prevederilor Legii nr.239/2008.I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului Potrivit notei de fundamentare, precum și analizând normele elaborate, se relevă că se intenționează executarea dispozițiilor stabilite la art.6 din Legea privind deșeurile nr.209/2016, prin aprobarea cadrului normativ ce reglementează criteriile de încetare a statutului de deșeu, în acest sens*„Regulamentul stabilește criteriile de determinare a condițiilor în care deșeurile de cupru, deșeurile de fier și oțel și deșeurile de aluminiu, cioburile de sticlă și compostul încetează să mai fie deșeuri.”*Prin urmare, se constată că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde scopului real al proiectului.I.4. Interesul public şi interesele private promovate prin proiectPrevederile proiectului promovează interesul Guvernului, fiind promovate reglementări elaborate în vederea asigurării implementării dispozițiilor Legii nr.209/2016. Prin urmare, se constată că prevederile proiectului sunt conforme interesului publicI.5. Justificarea soluțiilor proiectuluiI.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă.În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de actenormative sunt însoțite de *„nota de fundamentare care cuprinde:**a) denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului**normativ;**b) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ;**c) obiectivele urmărite și soluțiile propuse;**d) analiza impactului de reglementare;**e) compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE;**f) avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ;**h) modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent;**i) măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ."*Proiectul de decizie examinat este însoțit de nota de fundamentare, a cărui conținut a fost elaboratpotrivit rigorilor statuate la art.30 și anexa nr.1 la Legea nr.100/2017, fiind specificate condițiile care au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite cu precizarea principalelor prevederi și evidențierea elementelor noi. Astfel, considerăm că nota de fundamentare conţine o justificaresuficientă pentru promovarea proiectului de act normativ.I.5.2. Argumentarea economică-financiară.Conform art.30 lit. d) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota de fundamentaretrebuie să conțină *„d) analiza impactului de reglementare".*Potrivit conținutului notei de fundamentare se constată că prevederile proiectului sunt susceptibile de cheltuieli financiare, însă date concrete privind suma acestora nu sunt precizate în nota de fundamentare, contrar prevederilor stabilite la anexa nr.1 la Legea nr.100/2017, unde se stabilește că în conținutul notei *„Se descrie impactul financiar asupra bugetelor, cu indicarea costurilor necesare* *pentru punerea în aplicare a actelor normative [...] se descifrează calculele din care rezultă costurile**menţionate supra.”*Prin urmare, se constată necesitatea completării notei de fundamentare, cu stabilirea calculelor și costurilor estimative pentru implementarea proiectului.I.5.3. Efectuarea analizei impactului de reglementare.Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235/2006 şi a HotărâriiGuvernului nr.23/2019.Potrivit art. 13 al Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător: *„(1) Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării**costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra**activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi**ale statului, precum şi corespunderea actului scopurilor politicii de reglementare şi principiilor**prezentei legi.”*Autorii analizei impactului de reglementare au evidențiat beneficiile elaborării și implementăriiprevederilor proiectului, dintre care exemplificăm următoarele:*„1. Sporirea cantității de deșeuri colectate separat și valorificate;**2. Asigurarea agentului economic a unui cadru de activitate clar care permite obținerea unor beneficii**suplimentare atunci când agentul economic decide să aplice criteriile de ÎSD;**3. Scoaterea anumitor cantități de deșeuri de sub povara administrativă evidență și raportare a lor,**acestea devenind materii prime secundare;**4. Promovarea economiei circulare;**5. Reducerea cantității de deșeuri.”***II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului**II.1. Limbajul proiectuluiPotrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative „*textul proiectului actului normativ**se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [...]**a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...]**c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte acte normative,**în legislația Uniunii Europene și în alte instrumente internaționale la care Republica Moldova este**parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...]**e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...]**f) se evită folosirea [...] a cuvintelor și expresiilor [...] care nu sunt utilizate sau cu sens ambiguu;**g) se evită tautologiile juridice;**h) se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, [...]*".În conținutul proiectului au fost identificate prevederi formulate ambiguu, trimiteri defectuoase și termeni noi care nu au o definiție în proiect, fapt ce pot determina interpretarea eronată și/sau chiar abuzivă a proiectului. Analiza detaliată este prezentată la compartimentul III al raportului.II.2. Coerența legislativă a proiectuluiÎn textul proiectului au fost identificate norme contradictorii dintre prevederile acestuia cu reglementările Legii nr.209/2016, fiind identificate distincții începând cu terminologia utilizată, cât și procesele ce necesită a fi realizate. Analiza detaliată este prezentată la compartimentul III al raportului.II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților publice reglementată în proiectPrevederile proiectului reglementează activitatea Agenției de Mediu, în calitate de autoritate responsabilă de monitorizarea și implementarea prevederilor proiectului.II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectuluiPrevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.**III. Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupție****ale proiectului**  **pct.5, pct.6 din proiectul regulamentului**5. , Deșeurile pot înceta să mai fie considerate deșeuri în conformitate cu Art. 6, alin (1) al Legii privind deșeurile nr. 209/2016 sensul art. 2 pct. 9) al aceleași legi.6. În conformitate cu Art. 6, alin (4) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, deținătorul de deșeuri prezintă Agenției de Mediu solicitarea privind încetarea statutului de deșeu, în conformitate cu prevederile alin. (1)–(3) din același articol, în modul stabilit de Guvern**Obiecții:**Prevederea prenotată este ambiguu formulată, reieșind din următoarele considerente:- La pct.5 din proiect, trimiterea la art. 6 alin. (1) și art. 2 pct. 9) este formulată într-un mod ambiguu și incomplet, fără clarificarea raportului dintre aceste două articole, or necesitatea utilizării art.2 pct.9) nu estenecesară întrucât acesta se regăsește în prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.209/2016.- O altă neclaritate este creată de utilizarea expresiei *„deșeurile pot înceta să mai fie considerate deșeuri”*, orsintagma *„pot înceta”* nu ofeă certitudine referitor la statutul deșeurilor chiar dacă acestea îndeplinesc criteriile de încetare. Respectiv, se stabilește necesitatea ajustării normei la prevederile art.6 alin.(1) dinLege, unde se stabilește că *„Anumite categorii de deşeuri încetează să mai fie considerate deşeuri”.*- În ce privește prevederea de la pct.6 din proiect, se constată că aceasta reproduce textul de la art.6 alin.(4) din Legea nr.209/2016, inclusiv precizarea sarcinii Guvernului de a reglementa procedura de solicitare aîncetării statutului de deșeu. În acest sens, menționăm că indicarea în proiectul regulamentului aprobat prin hotărâre de Guvern, a sarcinii Guvernului ide a stabili anumite reglementări, contravine cadrului normativ național, or potrivit art.102 din Constituție „(2) Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor”, învederea stabilirii măsurilor, regulilor și procedurilor necesare pentru aplicarea eficientă a legislației învigoare.Suplimentar, potrivit Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern, Guvernul are competența de a emite hotărâri și ordonanțe în vederea executării legilor și a altor acte normative ale Parlamentului. Aceste hotărâri suntobligatorii pentru toate autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și pentru persoanelefizice și juridice vizate.Cu toate acestea, Hotărârile de Guvern nu sunt destinate să stabilească indicații pentru Guvern însuși.Guvernul, în calitate de organ colegial, își stabilește direcțiile de acțiune și politicile prin programul de guvernare aprobat de Parlament și prin deciziile luate în cadrul ședințelor sale. Astfel, Hotărârile de Guvernsunt instrumente prin care Guvernul își exercită atribuțiile și pune în aplicare politicile publice, fără a-și autoimpune indicații prin intermediul acestor acte normative.În acest caz, se relevă că Guvernul poate adopta o hotărâre prin care mandatează un minister să elaboreze un proiect de regulament într-un anumit domeniu. Ulterior, acest proiect de regulament poate fi supusaprobării Guvernului printr-o nouă hotărâre. Acest proces asigură coordonarea și coerența în elaborarea și implementarea politicilor publice, precum și respectarea cadrului legal existent.**Recomandări:**Se recomandă revizuirea proiectului, prin excluderea normelor prezentate supra, or conținutul acestora estesimilar art.6 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.209/2016.**Factori de risc:**● Formulare ambiguă care admite interpretăriabuzive**Riscuri de corupţie:**● Generale**pct.9 din proiectul regulamentului**9. Criteriile de încetare a statutului de deșeu reprezintă toate cerințele care trebuie îndeplinite de un material derivat din deșeuri, care asigură calitatea materialului, astfel încât utilizarea acestuia să nu dăuneze sănătății umane sau mediului.**Obiecții:**În conținutul normei prenotate se constată utilizarea neuniformă a termenilor, precum și a termenilor noi care nu au o explicație în proiect și nu au fost identificați în actul normativ superior în temeiul căruia a fostelaborat.Astfel, se relevă că utilizarea sintagmei „criteriile de încetare” nu respectă terminologia cu care se operează în Legea privind deșeurile nr.209/2016, or la art.6 alin.(2) se folosește expresia „criteriile specifice pentruîncetarea statutului”.Totodată, în cuprinsul Legii nr.209/2016, cât și în cuprinsul Regulamentelor (UE) nr.715/2013, nr.1179/2012, nr.333/2011, nominalizate în nota de fundamentare, nu s-a identificat noțiunea de „material derivat din deșeu”, fapt ce contravine rigorilor de elaborare a actelor normative, și este susceptibil de interpretare, or înlipsa unor definiții, nu este clar ce presupune noțiunea de „material derivat din deșeuri”. În acest sens, atragem atenția că la art.6 alin.(1) din Legea nr.209/2016, se operează cu noțiunea de „substanța sauobiectul”, respectiv fiind necesar a ajusta terminologia utilizată în proiect cu cea din actul normativ de nivel superior.**Recomandări:**Se recomandă revizuirea proiectului, în vederea uniformizării terminologiei utilizate, în corespundere cu prevederile Legii nr.209/2016. Prin urmare, se recomandă, pe tot parcursul textului proiectului a utilizaexpresia „criterii specifice”. În ce privește utilizarea expresiei „material derivat din deșeuri”, se recomandă reexaminarea noțiunii în contextul terminologiei utilizate la art.6 din Legea nr.209/2016.**Factori de risc:**● Introducerea termenilor noi care nu au o definițieîn legislație sau în proiect● Utilizarea neuniformă a termenilor● Concurenţa normelor de drept**Riscuri de corupţie:**● Generale**pct. 11, pct.12, pct.14, pct.30 din proiectul regulamentului**11. Respectarea criteriilor menționate la pct. 5, sbp. 1)-4) asigură următoarele:1) materialul este susceptibil de a fi utilizat într-un scop util, nefiind aruncat;2) materialul vizat are cerere și piață de desfacere, inclusiv un preț de piață pozitiv verificabil;3) utilizarea materialului este legală, fiind reglementată de legislația aplicabilă materiilor primesau produselor;4) utilizarea materialului se realizează cu respectarea standardelor tehnice echivalente șispecificațiilor aplicabile materiilor prime utilizate în același scop.12. Pentru încetarea statutului de deșeu, un deșeu trebuie să îndeplinească în același timp toatecriteriile, menționate la pct. 5, sbp. 1) - 4), ceea ce asigură calitatea materiei astfel încât utilizareaacesteia să nu dăuneze sănătății umane sau mediului.14. Criteriile de încetare a statutului de deșeu se stabilesc individual pentru fiecare tip de deșeu,având la bază criteriile menționate la pct. 5, sbp. 1)-4) și aplicând metodologia prezentată înAnexa nr. 2 la Regulament.30. În cazul aplicării pct.30 [...]**Obiecții:**Prevederile de la pct.11, pct.12 și pct.14 conțin norme de trimitere defectuoase, or la pct.5 din proiect nusunt stipulate careva criterii. Similar, identificăm trimiteri eronate la pct.30 din proiect.Subliniem că utilizarea defectuoasă a normelor de trimitere în actele normative poate genera multiple riscuriși neclarități, afectând corecta interpretare a normelor, previzibilitatea și aplicabilitatea în practică.Totodată, normele stabilite la subpct.1) - 4) de la pct.11 sunt echivoc formulate, descriind condițiile stabilitela art.6 alin.(1) din Legea nr.209/2016, însă într-o manieră ambiguă, pe alocuri deviind de la scopul și ideeamenționată în Lege, fapt ce contravine principiilor de elaborare a actelor normative, unde la art.3 alin.(4) dinLegea nr.100/2017 se stabilește că *„(4) Actul normativ trebuie să se integreze organic în cadrul normativ în**vigoare, scop în care: b) proiectul actului normativ întocmit în temeiul unui act normativ de nivel superior nu**poate depăşi limitele competenţei instituite prin actul de nivel superior şi nici nu poate contraveni scopului,**principiilor şi dispoziţiilor acestuia.”*În ce privește pct.14, subliniem asupra uniformizării prevederilor proiectului, inclusiv prin utilizareaterminologiei constante, or la anexa nr.2 se constată aprobarea indicațiilor metodice și nu a metodologiei.**Recomandări:**Se recomandă revizuirea normei de la pct.11, pct.12 și pct.14, astfel încât să se asigure corecta interpretareși aplicare a normelor. Prin urmare, în vedere respectării principiilor de elaborare a actelor normative sepropune ca conținutul pct.11 să nu stabilească varianta sa a condițiilor pe care trebuie să le îndeplineascădeșeurile care încetează să mai fie considerate deșeuri, dar să utilizeze o normă de trimitere care să facăreferință la art.6 alin.(1) din Legea nr.209/2016.Suplimentar, se recomandă uniformizarea terminologiei utilizate la pct.14 și anexa nr.2. Adițional, reiterămnecesitatea revizuirii trimiterii menționat la pct.30.**Factori de risc:**● Norme de trimitere defectuoase● Concurenţa normelor de drept**Riscuri de corupţie:**● Generale**Anexa nr. 1. la proiectul regulamentului**Formular de solicitare privind acordarea încetării statutului de deșeuAutorizația de gestionare a deșeurilor / nr. și data emiterii/ deșeurile acoperite de autorizație, care trec printr-o operațiune de valorificareDescrierea modului cum sunt îndeplinite criteriile conform Art. 6 al Legii nr. 209/2016**Obiecții:**Potrivit art.6 alin.(5) din Legea nr.209/2016 se stabilește că (5) *„Solicitarea privind încetarea statutului de deşeu se depune odată cu cererea de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor,**eliberată conform art.25.”* Respectiv, în contextul prevederii de la art.6 alin.(5), se constată că mențiunea în Formularul de solicitareprivind acordarea încetării statutului de deșeu, a numărului și datei de emitere a autorizației de gestionare a deșeurilor, nu este argumentată și poate induce în eroare solicitantul.Totodată, în cuprinsul proiectul se constată omisiunea precizării solicitării autorizației de gestionare a deșeurilor, astfel cum este stabilit în cuprinsul art.6 alin.(5) din Legea prenotată, fapt ce diminuează din rolulpentru care a fost elaborat proiectul de act normativ, și anume de a asigura corecta implementare a Legii nr. 209/2016.Suplimentar, se atrage atenția asupra denumirii formularului, or încetarea statutului nu se acordă, dar se confirmă, astfel cum se menționează la pct.7 din proiectul regulamentului, coroborat cu terminologia utilizată la art.6 alin.(5) „*solicitarea privind încetarea statutului de deşeu”.*În ce privește compartimentul din Formular unde se descrie conformitatea la condițiile stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr.209/2016, se constată utilizarea terminologiei neuniforme, respectiv fiind susceptibil de a induce în eroare părțile interesate.**Recomandări:**În concluzie, se recomandă următoarelor propuneri de modiificare:- a substitui denumirea Formularului în „Formularul de solicitare a încetării statutului de deșeu”;- a reexamina mențiunea privind necesitatea includerii în Formular a prevederii privind autorizația de gestionare a deșeurilor, în contextul prevederii de la art.6 alin.(5) din Legea nr.209/2016.- a completa proiectul regulamentului cu prevederi ce stabilesc necesitatea solicitării concomitente a încetării statutului de deșeu și autorizației de gestionare a deșeurilor.- a respecta terminologia utilizată la art.6 alin.(1) din Legea nr.209/2016, fiind substituit cuvântul „criteriile” cu cuvântul „condițiile”.**Factori de risc:**● Formulare ambiguă care admite interpretăriabuzive● Utilizarea neuniformă a termenilor**Riscuri de corupţie:**● Generale1. **Concluzia expertizei**

Proiectul de act normativ a fost elaborat în vederea executării dispozițiilor stabilite la art.6 din Legea privind deșeurile nr.209/2016, în scopul reglementării criteriilor specifice pentru încetarea statutului de deșeu pentru deșeurile de cupru, deșeurile de fier și oțel și deșeurile de aluminiu, cioburile de sticlă și compost.În procesul de promovare a proiectului de decizie, rigorile de asigurare a transparenței decizionale nu au fost respectate în totalitate de către autor, nefiind asigurat accesul părților interesate la proiect, în spațiul public fiind identificat decât nota de fundamentare și analiza impactului de reglementare, contrar prevederilor Legii nr. 239/2008.În conținutul proiectului de act normativ au fost identificate lacune în ce privește utilizarea defectuoasă a normelor de trimitere, terminologie neuniformă, formulare ambiguă a prevederilor, astfel determinând interpretarea deficitară a prevederilor proiectului. Suplimentar, s-a constatnecesitatea completării notei de fundamentare cu date concrete privind cheltuielile estimate pentru implementarea proiectului, astfel cum este stabilit în Legea nr. 100/2017.Prin urmare, în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, se recomandă revizuirea prevederilor proiectului prin prisma obiecțiilor și propunerilor de modificare enunțate în prezentul raport. | Se acceptăSe acceptă.Proiectul definitivat a fost plasat pe pagina web a ministerului și pe particip.gov.mdSe acceptăSe acceptăSe acceptăCosturile sunt stabilite de agentul economic. Acestea sunt stabilite în baza activității pe care gestionează, necesitatea de extindere. În cazul solicitării încetării statutului de deșeu a unei activități deja existente impactul financiar poate fi egal cu 0. Regulamentul transpune trei acte UE și prioritar este alinierea legislației la aquis-ul comunitar Articolul 6 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile stabilește în mod general, iar acest Regulament este de implementare.Se acceptăSe acceptăÎn proiect a fost modificați careva termeni și totodată a fost descriși termenii neclari.Se acceptă Se acceptă, a fost efectuate modificări.Se acceptăAcest regulament vizează doar activitatea autorizată conform art. 25 din Legea 209/2016 privind deșeurile (activitatea de tratare) astfel, solicitarea de confirmare a încetării statutului de deșeu poate fi solicitată o dată cu solicitarea autorizației sau ulterior.Se acceptă. |

**SINTEZA**

**Opiniei expertului asupra proiectului Regulamentului privind stabilirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu pentru deșeurile de cupru, fier și oțel, aluminiu, cioburile de sticlă și compost**

|  |  |
| --- | --- |
| **Conținutul obiecției/****propunerii (recomandării)** | **Argumentarea****autorului proiectului** |
| Definițiile din **punctul 4** al regulamentului sunt importante pentru clarificarea termenilor utilizați în cadrul său. Cu toate acestea, există câteva aspecte care ar putea crea neclarități la implementare: Definiția ”cioburilor de sticlă” este prea generală și nu clarifică ce fel de sticlă este acceptabilă (de exemplu, sticlă industrială, casnică, colorată sau necolorată, etc).În definiția ”inspecției vizuale” utilizarea termenului „orice echipament nespecializat” este vagă și poate genera confuzii în aplicare.Definiția „personal calificat„ nu specifică standardele/criteriile/cerințele minime pentru calificare (ex. experiență necesară, certificări recunoscute). Se recomandă includerea de cerințe clare minime pentru calificare, cum ar fi o anumită experiență sau formare în gestionarea deșeurilor.Definiția ”transportului” nu precizează clar dacă loturile combinate din mai mulți producători sunt acceptabile, ceea ce ar putea duce la interpretări diferite. Este necesar de precizare care să permită clarificarea statutului loturilor mixte, dacă acestea sunt permise, și cum trebuie gestionate.În **p.6 și 7** se prevede instituirea unui ***act permisiv nou și anume Certificatul de confirmare a încetării statutului de deșeu.*** Agenția de Mediu trebuie să elibereze un certificat pentru fiecare solicitare privind încetarea statutului de deșeu. Certificatul reprezintă dovada oficială că materialul respectiv nu mai este considerat deșeu. Potrivit proiectului producătorul sau deținătorul de deșeuri trebuie să solicite certificatul în mod formal, conform unei proceduri stabilite de Guvern. Nu se susține includerea acestui certificat și se propune eliminarea acestuia din proiect. Eliminarea acestuia este justificată de următoarele:* Regulamentele UE (ex. nr. 333/2011, 715/2013, 1179/2012) nu prevăd obligativitatea unui certificat individual. În legislația UE, încetarea statutului de deșeu este condiționată de îndeplinirea criteriilor tehnice și de mediu stabilite în regulamente. Nu este necesară eliberarea unui certificat oficial pentru fiecare caz, ci doar respectarea criteriilor de încetare a statutului de deșeu. În UE, declarația de conformitate, emisă de producător sau importator, este suficientă pentru a demonstra că materialele respectă criteriile și pot fi utilizate ca materii prime.
* Certificatul este redundant în prezența declarației de conformitate - Regulamentul deja prevede declarația de conformitate (p. 20-22). Declarația de conformitate emisă de producător sau importator certifică faptul că materialele respectă criteriile tehnice și de mediu stabilite în regulament. Aceasta este suficientă pentru a demonstra încetarea statutului de deșeu, eliminând necesitatea unui certificat suplimentar.
* Certificatul introduce o povară administrativă inutilă. Emiterea certificatului implică un proces formal de solicitare, evaluare și aprobare, ceea ce crește timpul și costurile pentru operatorii economici.
* Legea nr. 209/2016 nu impune certificatul dat, ci specifică faptul că solicitarea pentru încetarea statutului de deșeu trebuie să fie depusă odată cu cererea pentru autorizația de mediu. Aceasta nu prevede necesitatea unui certificat separat, ci doar verificarea conformității prin documentele prezentate.

Criteriile menționate la **pct. 11** sunt esențiale pentru a stabili dacă un material poate înceta să fie considerat deșeu, conform regulamentului, dar există unii termeni care necesită clarificări și ajustări:* termenul „*susceptibil de a fi utilizat într-un scop util*” este vag și lasă loc pentru interpretări diferite. Nu specifică ce tipuri de utilizări sunt considerate suficiente pentru încetarea statutului de deșeu;
* necesită clarificat termenul ”*preț de piață pozitiv verificabil*”;

 * termenul „*standarde tehnice echivalente*” poate fi dificil de interpretat în practică, în special pentru materialele noi sau cele care nu au standarde stabilite. Este recomandabil de inclus referințe clare la standardele recunoscute la nivel național sau internațional (ISO, EN, etc.), pentru a reduce riscul de interpretare diferită.

Ce ține de **Capitolul IV Declarația de conformitate** cum am menționat *supra* declarația de conformitate ar trebui să devină singurul document necesar pentru demonstrarea încetării statutului de deșeu. Totodată propunem clarificarea formatului electronic a declarației -p. 22 prevede că declarația de conformitate poate să fie și în format electronic. Se recomandă de revizuit acest punct stabilind explicit că declarațiile de conformitate electronice trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică. Cu referință la **Capitolul V. Sistemul de management al calității** se recomandă:* Sistemele de management al calității implică investiții semnificative în echipamente, formare și resurse administrative, care pot reprezenta o povară disproporționată pentru operatorii mici. La aceste costuri administrative suplimentare se mai adaugă obligațiile de a respecta cerințele complexe, cum ar fi documentarea fiecărei etape (monitorizare, prelevare, opinia solicitanților, îmbunătățirea sistemului etc.), care pot deveni excesiv de costisitoare. Acest lucru afectează în special operatorii mici și necesită a fi simplificate. Respectiv se recomandă de analizat și introdus în proiect o abordare proporțională bazată pe riscuri care este esențială pentru a stabili/adapta cerințele respective la dimensiunea operatorului (ÎMM) și la tipul de material gestionat.
* Cerința din p.27 de verificare obligatorie la fiecare 3 ani este o cerință uniformă, în general rezonabilă și aliniată cu practicile UE. Dar poate fi excesivă pentru operatorii cu istoric bun de conformitate care ar putea necesita verificări mai rare. Operatorii noi sau cei cu un istoric de nereguli ar trebui verificați mai frecvent. Este recomandabil de inclus o frecvență variabilă a verificărilor, bazată pe analiza riscurilor și performanța anterioară a operatorilor. Frecvența verificărilor poate varia între 1 și 5 ani, în funcție de istoricul de conformitate, riscuri și tipul materialelor gestionate.
 | Se acceptă.Definițiile au fost revizuite și completate. „cioburi de sticlă” înseamnă cioburi rezultate din recuperarea deșeurilor de sticlă, care constau din recipiente din sticlă valorificabilă, articole din sticlă plată sau veselă fără plumb.inspecție vizuală - inspecția deșeurilor, care acoperă toate părțile unui transport, efectuată prin utilizarea simțurilor umane sau a oricărui echipament nespecializat, cum ar fi lupa, lanterna, sita, instrumente de răscolire, cu scopul de a sprijini procesul de inspecție vizuală și de a spori precizia acesteia, fără a introduce complexitatea echipamentelor specializate. personal calificat - personalul calificat, ca urmare a experienței sau prin formare în gestionarea deșeurilor, inclusiv cunoștințe despre criteriile ÎSD, capacități de evaluare și control al calității, pentru monitorizarea și evaluarea proprietăților deșeurilor care fac obiectul prezentului Regulamenttransport - un lot de deșeuri destinat a fi livrat de *doar* către un producător unui alt deținător, care poate fi conținut în una sau mai multe unități de transport, cum ar fi containerele.Se acceptă.Conform art. 6 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile care menționează că solicitarea privind încetarea statutului de deșeu se depune odată cu cererea de obținere a autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor. Operatorul instalației de valorificare a deșeurilor prezintă suplimentar documentele care atestă conformitatea proceselor prin care deșeurile respective încetează să mai fie deșeuri iar ulterior în autorizație va fi menționat acest lucru.În cazul solicitării de confirmare a încetării statutului de deșeu ulterior autorizării, Agenția de Mediu va emite un răspuns confirmativ.Se acceptă.Scop util înseamnă utilizarea materialului într-o activitate economică sau industrială specifică, care înlocuiește utilizarea resurselor primare, contribuie la economia circulară și respectă cerințele tehnice, de mediu și de sănătate publică.”„Preț de piață pozitiv verificabil” înseamnă valoarea de tranzacționare a unui material sau produs pe o piață activă, unde cererea și oferta sunt reale și documentate, iar prețul este mai mare de zero, acoperind cel puțin costurile de colectare, procesare și transport.se completează cu „standarde tehnice echivalente pentru produsele în cauză în formă primară (cupru, fier și oțel, aluminiu, sticlă și compost)”Se acceptă denumirea de declarație. Se acceptă.Sistemul de management a calității reprezintă esența și elementul de bază care demonstrează conformarea cu cerințele pentru încetarea statutului de deșeu. De altfel, costurile vor fi compensate prin faptul că agentul economic va putea comercializa materialele rezultate în urma procesului de valorificare ca materii prima, care vor avea un preț mai ridicat.Se acceptă. Textul va fi redactat și se va include perioada între 1 și 5 ani |

 **Secretar de stat Grigore STRATULAT**