SINTEZA

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul Strategiei de mediu pentru perioada 2023 – 2030

urmare a consultărilor publice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantul la avizare (expertizare)/consultare publică** | **Conținutul obiecției/ propunerii (recomandării)** | **Argumentarea autorului proiectului** |
| **Dna Maria Sandu,** **Dr. în chimie, Institutul de Ecologie și Geografie, USM** (la adresa de e-mail angela.panciuc@mediu.gov.md 17.10.2023) | *La textul Strategiei de Mediu* Obiecțiile au fost prezentate în formatul de redactare, în mare parte țin de cele de puncțuație.  | **Se acceptă.** Modificările au fost operate. |
| **Inspectoratul pentru Protecția Mediului** (prin e-mail 25.10.20223) | *La textul Strategiei de Mediu* La **pct.5: *Indicatori de monitorizare* *și evaluare*, Obiectivul general 6: *Asigurarea dezvoltării sistemului de management integrat al deșeurilor și al substanțelor chimice,* Direcția prioritară nr. 6.2**se vor face modificări*:* - în colonița ,,Indicatori de rezultat al politicii publice” se va completa cu sintagma ,,formarea și asigurarea funcționării Centrului de gestionare a deșeurilor periculoase”;- din această coloniță se va exclude informația cu privire la țintele de colectare REP și se va transfera aceasta la **Direcția prioritară nr. 6.3. ,,**Implementarea responsabilității extinse a producătorului (REP);- la colonița 7, în textul ,,Proporția deșeurilor periculoase reciclate, eliminate sau depozitate la gunoiște din totalul deșeurilor periculoase formate (12.4.2.b.)” sintagma ,,*eliminate sau depozitate la gunoiște*” va fi exclusă.  | **Se acceptă parțial.**Indicatorul a fost introdus la Direcția prioritară 6.1. Totodată conform proiectului de modificare a Legii nr. 209/2016 cu privire la deșeuri , art. 62 denumirea Centrului este Centrul de gestionare a deșeurilor. **Se acceptă parțial**, ținte asociate cu ambalaje au rămas la direcția prioritară 6.1, celelalte ținte au fost reflectate în Direcția prioritară nr. 6.3**Nu se acceptă.** Formularea indicatorului a fost preluată din HG nr. 953/2022 cu privire la aprobarea cadrului național de monitorizarea implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030  |
| **Agenția „Apele Moldovei”** (scr. 03-04/1522 din 25.10.2023) | *La textul Strategiei* - pe tot textul proiectului Strategiei de Mediu de substituit cuvântul „*sub-bazin*” cu cuvântul „*subbazin”,* conform art.2 *al Legii apelor* nr. 272/2011;- la pagina 9 de exclus sintagma *„și hidroameliorației”,* conform HG nr. 882/2014 cu modificările ulterioare. | **Se acceptă.** Modificările au fost operate. |
| **Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale** (scr. nr. 940/05 din 24.10.2023) | *La textul Strategiei* La pag. 27 din proiectul Strategiei, în partea ce ține de balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile, vă informăm că pe site-ul <https://agrm.gov.md/images/Balanta_de_stat_2023.PDF> sunt disponibile datele privind zăcămintele de substanțe minerale utile conform situației de la 01.01.2023. De asemenea, este necesar de revăzut textul de la pagina 67, pct. 5) *,,reorganizarea Agenției de Mediu cu absorbția Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, prin atribuirea în responsabilitatea acesteia a funcțiilor de implementare a politicilor în domeniul substanțelor chimice*,,. Această afirmație contravine cu obiectivele strategice de mediu/direcții prioritare/indicatori de rezultat, sursa cărora este indicată Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale (AGRM) și specificate în capitolul 5. *Indicatori de monitorizare și evaluare* din proiectul Strategiei de mediu.­  | **Se acceptă**Balanța de stat a rezervelor de substanțe minerale utile conform situației la 01 ianuarie 2023 a fost introdusă. |
| **Serviciul** **Hidrometeorologic de Stat**(scr. nr. 02/844 din 26.10.2023)  | *La proiectul HG*1. De revizuit prevederea punctului 6 din proiectul hotărârii. În redacția actuală, este indescifrabilă.
2. La rubrica „Contrasemnează, Ministrul finanțelor”, de menționat ministrul în exercițiu la moment.

*La proiectul Strategiei de mediu*1. La proiectul Strategiei de mediu, capitolul I. Introducere, fraza a doua, unde sunt enumerate subdomeniile de mediu (pag. 1), propunem a fi completată cu textul „*monitorizarea condițiilor hidrometeorologice și a fenomenelor hidrometeorologice periculoase*”. Considerăm obiectivă operarea completării respective, deoarece reflectă exact domeniul de activitate al SHS și este parte integrantă al domeniului de mediu care nu poate fi exclusă din obiectivele și prioritățile naționale propuse a fi incluse în Strategia de mediu pentru anii 2023-2030.
2. La subcapitolul 2.1.3 Cadrul instituțional de mediu, pct. 7) (pag. 9), după cuvântul „*prognozarea*”, textul „*meteo și avertizarea privind fenomenele hidrometeorologice periculoase*” de substituit cu textul „*meteorologică, hidrologică și a factorilor de mediu, avertizarea privind fenomenele hidrometeorologice periculoase*”. Dat fiind faptul că, SHS elaborează atât prognoze meteorologice, cât și hidrologice și a factorilor de mediu.
3. La subcapitolul 3.2.1. Obiectivul general 1. „Dezvoltarea unui sistem de guvernanță de mediu transparent, eficient, incluziv și durabil care să asigure conformitatea cu cerințele în domeniul protecției mediului.”, rubrica „Direcția prioritară 1.1 Dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale, funcționale și financiare în domeniul protecției mediului, continuarea reformei autorităților de mediu”, pct. 4) (pag. 66), denumirea „*Serviciul de monitorizare și informații în domeniul mediului*” de substituit cu denumirea „*Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu*”, în conformitate cu prevederile proiectului hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, aflat, actualmente, la etapa de consultări în cadrul comisiilor parlamentare.
4. La subcapitolul 3.2.7 Obiectivul general 7. „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră către anul 2030 cu 70% comparativ cu 1990 după scenariul necondiționat (sau cu 88% după cel condiționat) asigurând contribuția Republicii Moldova la obținerea neutralității climatice către anul 2050 la nivel european și creșterea rezilienței sectoarelor economice la schimbările climatice”, rubrica „Direcția de acțiune 7.3 Reducerea riscurilor dezastrelor cauzate de factori meteorologici, hidrologici și climatici” (pag. 91), de completat lista măsurilor și activităților propuse pentru îmbunătățirea practicilor de prevenire și pregătire cu următoarea măsură „- *implementarea unui sistem de avertizare timpurie a dezastrelor*”. Propunere justificată chiar prin recomandările Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), care clasifică implementarea unui astfel de sistem drept prioritate pentru reducerea riscurilor dezastrelor cauzate de factori meteorologici, hidrologici și climatici, precum și pentru măsurile de reacție din partea autorităților responsabile în cazul declanșării unor astfel de dezastre.
5. Subcapitolul 3.2.4 Obiectivul general 4. „Îmbunătățirea calității solului, protecția și utilizarea durabilă a resurselor de sol și a resurselor minerale utile”, propunem a fi completat cu prevederi referitoare la *gestionarea durabilă a terenurilor și măsuri de combatere a degradării acestora*.

Astfel, se propune redenumirea Obiectivului general 4 cu următorul titlul: „*Îmbunătățirea calității solului, protecția și utilizarea durabilă a resurselor de sol, a terenurilor și a resurselor minerale utile*”.În context, după alineatul 1 (pag. 81), de completat cu următorul text: „*În Republica Moldova procesele de degradare a terenurilor şi deşertificare sunt condiţionate atât de condițiile naturale, cât şi de factorii antropici. Din condiţiile naturale se evidenţiază fenomenele climatice (ploile torențiale, perioadele frecvente de uscăciune şi secetă, vânturile puternice), relieful accidentat, litogeneza şi compoziţia rocilor de la suprafaţa terestră. Pe lângă acestea, exploatarea terenurilor agricole peste limitele admisibile ale fondului funciar, defrişarea pădurilor şi desţelenirea stepelor, parcelarea excesivă a terenurilor agricole în rezultatul privatizării, folosirea tehnologiilor dăunătoare din punct de vedere ecologic, practicile nesustenabile de gestionare a terenurilor, sistemele inadecvate de irigare și eroziunea solului reprezintă provocări pentru degradarea terenurilor din țară care au condus la reducerea considerabilă a productivității şi au avut un impact distructiv asupra solului.*”Alineatul 3 (pag. 81), după textul „*eficientă a solului*”, de completat cu cuvântul „ *, terenurilor*”, în conformitate cu prioritățile obiectivului de referință.În aceeași ordine de idei, propunem completarea subcapitolului respectiv cu o direcție nouă, cu următorul conținut: „***Direcția prioritară 4.2 Atingerea neutralității degradării terenurilor (LDN) și gestionarea durabilă a terenurilor (SLM)****Terenurile valorificate, folosite în decurs de decenii în agricultură, ca regulă sunt supuse diferitelor procese de degradare, printre care se numără şi deşertificarea. Conform datelor Cadastrului Funciar, în anul 2022, terenurile erodate ocupau circa 1 008 562 ha. Dintre acestea, 567 693 ha – slab erodate, 303 403 ha – moderat erodate și 137 466 ha – puternic erodate. Suprafața terenurilor erodate s-a majorat pe parcursul ultimilor 40 de ani, avansând anual. În situația respectivă se impune necesitatea promovării politicilor de gestionare durabilă a terenurilor și întreprinderea acțiunilor vitale de protecție a acestora.**Direcția prioritară**se va realiza prin întreprinderea următoarelor măsuri:** *restaurarea și conservarea terenurilor degradate, ceea ce contribuie la economia verde prin crearea de oportunități de angajare, promovarea serviciilor ecosistemice și sprijinirea turismului durabil;*
* *promovarea practicilor de gestionare durabilă a terenurilor, cum ar fi agrosilvicultura, agricultura durabilă și reîmpădurirea, contribuind la economia verde prin creșterea eficienței resurselor, conservarea biodiversității și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;*
* *diversificarea activităților economice în regiunile afectate de degradarea terenurilor, cum ar fi investiții în energie regenerabilă, ecoturism, agricultura durabilă și alte sectoare verzi, încurajând creșterea economică și crearea de locuri de muncă;*
* *stabilirea sistemelor de monitorizare și evaluare pentru urmărirea (monitorizarea) progresului indicatorilor de restaurare a terenurilor, modificările acoperirii terenurilor și eficacitatea proiectelor de restaurare, care va permite managementul adaptiv și luarea deciziilor în cunoștință de cauză.*”.
1. Tot cuprinsul textului proiectului de hotărâre și proiectului Strategiei de ajustat sub aspect gramatical, tehnic, cu respectarea normelor de stil, regulilor de expunere, ortografie, punctuație.
 | **Nu se accepta,** PHG are doar 5 puncte, astfel pct. 6 in PHG nu este. **Se acceptă.** Modificările au fost operate.**Se acceptă parțial,** textul introducerii a fost completat cu textul “asigurarea unui monitoring integrat al calității mediului”, care include și monitorizarea condițiilor hidrometeorologice. **Se acceptă.** Modificările au fost operate.**Se acceptă.** Modificările au fost operate.**Nu se acceptă.** Noțiunea resurse de sol este una complexă, care reflectă totalitatea resurselor funciare, inclusiv și diferitor tipuri de terenuri . **Nu se acceptă.** Capitolul 3.2 din textul strategiei se referă la direcțiile prioritare de acțiune și descriu măsurile. Textul propus repetă conținutul problemelor în domeniul dat, descris în Capitolul II. Analiza situației. **Nu se acceptă.** Solul este o noțiune potrivită. **Nu se acceptă.** Activitățile asociate cu atingerea neutralității degradării terenurilor, precum și gestionarea lor durabila se vor regăsi în textul Programului Programului privind combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații/măsuri de combatere a degradării și deșertificării solului, inclus în Direcția prioritară nr. 4.1Textul privind gradul de erodare a terenurilor a fost adăugat în capitolul II. Analiza situației **Se acceptă.** Modificările au fost operate |
| **Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice** (scr. nr. 01-04/865 din 27.10.2023) | *La proiectul Strategiei de mediu*1. În primul rând s-a constatat o greșeală sistemică comisă la elaborarea documentelor de politici publice, inclusiv și proiectului dat de Strategie. Astfel, proiectul de Strategie, analizând situația cu protecția mediului și planificând măsurile până în anul 2030 nu menționează, nu face nici-o referință și nu asigură legătura cu rezoluțiile și măsurile adoptate de către forul global de mediu - Adunarea ONU pentru Mediu (UNEA), inclusiv și în aspectul îndeplinirii și/sau planificării măsurilor pentru îndeplinirea acestora. **2. *La capitolul******I „Introducere” al proiectului de Strategie*:**1) La primul paragraf al capitolului I: cuvintele „substanțelor chimice toxice” se substituie cu cuvintele „substanțelor chimice periculoase”;2) În al doilea paragraf al capitolului I, este propus că Strategie de Mediu să fie strategia sectorială pentru protecția mediului, schimbările climatice și resursele naturale. În același timp, propunerea dată nu este motivată și argumentată atât în capitolul, cât și în Nota informativă.3) În capitolul I se menționează că, „*Strategia include obiective și direcții de acțiune care să contribuie la implementarea obiectivelor și priorităților de mediu stabilite în* ...” și se listează unele instrumente naționale și internaționale. Totodată, considerăm că va fi rezonabilă completarea listei instrumentelor cu un text cu referire la tratatele internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte și cooperarea cu organismele internaționale, inclusiv cele financiare, pentru implementarea și atingerea obiectivelor și direcțiilor de acțiune preconizate în Strategie. **3.** În legătură cu managementul substanțelor chimice și deșeurilor acestora, va fi rezonabilă: 1) pe tot cuprinsul proiectului de Strategie textul „produse de uz fitosanitar” , la orice formă gramaticală, de a substitui cu textul „produse de protecție a plantelor”, la forma gramaticală corespunzătoare, ceea ce va fi în concordanță atât cu terminologia utilizată în unele menționări și referințe expuse în proiectul examinat, cât și cu terminologia prevăzută în Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice;2) de a completa proiectul de Strategie cu textul legat de deciziile importante, prevăzute pentru perioada după 2020 și adoptate de către Conferința Internațională privind Managementul Substanțelor Chimice (ICCM-5) din cadrul Abordării Strategice în domeniul Managementului Internațional al Substanțelor Chimice (SAICM), care a avut loc în perioada de 25-29 septembrie 2023 în or. Bonn (Germania) organizată de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Guvernul Germaniei și desfășurată sub președinția Germaniei. În contextul celor expuse, concretizăm că, pe parcursul ICCM-5 au fost adoptate: un instrument nou denumit „Cadrul Global pentru Substanțele Chimice” (Global Framework for Chemicals (GFC)) și Declarația de la Bonn – pentru planeta liberă de la daune cauzate de substanțele chimice și deșeurile; un Fond GFC care va fi gestionat de UNEP și un șir de alte rezoluții care sunt focusate la implementarea GFC;3) de a stabili abordările strategice și direcțiile prioritare legate nu numai cu POP, iar și direcționate la reducerea utilizării în țară a pesticidelor foarte periculoase (HHPs), produselor și articolelor chimice periculoase, care constau sau conțin substanțe sau amestecurile periculoase, inclusiv și cele de mercur, plumb sau cadmiu, compușii acestora, precum și soluționarea problemelor de stocuri și deșeuri foarte periculoase.4) în subcompartimentul 2.4 „Managementul substanțelor chimice”:a) ultima propoziție din primul paragraf al acestui subcompartiment de expus în următoarea redacție:„Principalele substanțe chimice importate sunt: produse farmaceutice, agenți frigorifici, îngrășăminte, pesticide, biocide, detergenți, solvenți, vopsele, lacuri, produse de refinisare a automobilelor, produse de construcții și alte substanțe și produse chimice utilizate în agricultură, industria prelucrătoare și alte industrii”;b) în al doilea paragraf al subcompartimentului sus-menționat textul „prin aplicarea de produse de uz fitosanitar și fertilizanți” de a substitui cu textul „prin aplicarea de produse de protecție a plantelor, definite în art. 4 pct. 24) din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, și fertilizanți” ceea ce va fi în concordanță atât cu terminologia utilizată în legea citată, cât și cu denumirea tabelului 10 din subcompartimentul 2.4;c) în al treilea paragraf al acestui subcompartiment textul „*O altă categoria importantă a substanțelor și produselor chimice sunt* ***produsele biocide****, definite în art. 4 pct. 23) și incluse în Anexa nr. 5 din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.*” de a substitui cu textul „O altă categoria de pesticide determinate în art. 4 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice este prezentată de **produsele biocide**, definite în art. 4 pct. 23) și incluse în Anexa nr. 5 la legea menționată.”;d) în paragraful expus după tabelul 11 cuvintele „Un alt tip de substanțe constitui gazele fluorurate” se substituie cu cuvintele „Un alt tip de substanțe chimice industriale constituie gazele fluorurate” și mai departe după text;**4.** ***La Direcția prioritară 3.1 „Crearea sistemului de asigurare a calității aerului...”***: **textul** „- *implementarea angajamentelor Convenției de la Geneva privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi (inclusiv și protocolul privind metale grele) precum și protocoalelor privind RETP și metale grele ale Convenției de le Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului; precum și angajamentul în temeiul Acordului de la Paris ce prevede reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și cele ale CONUSC*” **trebuie revizuit** cu aducerea denumirilor tratatelor internaționale ratificate sau la care Republica Moldova a aderat cu denumirile expuse în legislația națională de ratificare/aderare în vigoare. Menționăm că, concretizarea denumirii Convenției LRTAP este necesară și în alte texte din cuprinsul proiectului de Strategie. De asemenea trebuie concretizată abrevierea „CONUSC”. În acest context ținem să concretizăm că Republica Moldova a aderat la *Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi* prin Hotărârea Parlamentului nr. 399/1995, iar Protocoalele acesteia privind poluanții organici persistenți și privind metalele grele au fost ratificate prin Legea nr. 1018/2002. Respectiv, Protocolul privind metalele grele nu este tratatul la Convenția de la Aarhus. În același timp, întru executarea prevederilor Convenției privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, ratificate prin Hotărârea Parlamentului nr. 346/1999, de către Republica Moldova prin Legea nr. 99/2013 a fost ratificat Protocolul privind registrele emisiilor și transferului de poluanți. Protocolul RETP contribuie nu numai la implementarea Convenției de la Aarhus, dar și la implementarea altor tratate internaționale de mediu care conțin cerințele privind cadastrele/registrele emisiilor și transferului de poluanți (de exemplu, Convențiile de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, Convenția de la Minamata cu privire la mercur etc.).**5.** În cuprinsul proiectului de Strategie se menționează cele mai bune tehnici disponibile(BAT) și se planifică activitățile legate de BAT. Totodată, nu se menționează și nu sunt planificate activitățile legate de implementarea celor mai bune practici de mediu (BEP), care se reglementează de tratatele internaționale de mediu (de exemplu tratatele globale: Convenția de la Stockholm, Convenția de la Minamata etc.) și se prezintă obligațiunile asumate de către Republica Moldova în urma ratificării acestora.6. ***În contextul tehnicii legislative***, menționăm că capitolele se vor însemna succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre romane și se vor expune cu utilizarea cuvântului „Capitolul”, în vederea racordării astfel la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. ***La Nota informativă*:** În cuprinsul Notei sun utilizate denumirile diferite ale Strategiei, de exemplu:- Strategia de mediu pentru anii 2023-2030;- Strategia de mediu pentru anii 2022-2033;- Strategia de mediu până în anul 2030;- Strategia de mediu până în anul 2033.În acest context este necesară concretizarea denumirii Strategiei de Mediu. Obiecția este valabilă și pentru subcapitolul 5 „Indicatori de monitorizare și evaluare” din proiectul de Strategie. | **Nu se acceptă,** documentul face referința la toate tratatele internaționale de mediu, inclusiv și cele gestionate de instituțiile ONU**Se acceptă.** Modificările au fost operate**Se acceptă.** Modificările au fost operate în textul Notei informative.**Se acceptă.** Modificările au fost operate**Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate **Se acceptă.** Modificările au fost operate  |
| **Institutul de Standardizare din Moldova** (nr. 04-02/315 din 27.10.2023) | Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în baza atribuțiilor care îi revin în temeiul Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, Vă comunică următoarele.În conformitate cu art. 12, alin. (1) din Legea nr. 20 standardele europene și internaționale, se pun în aplicare în Republica Moldova prin adoptarea acestora ca standarde moldovenești, acestea sunt examinate periodic, revizuite și modificate la necesitate.În acest context, ISM a examinat anunțul privind consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2023-2030 plasat pe pagina oficială particip.gov.md, și Vă informează că standardul **SM ISO 50001:2012** este anulat, acesta fiind înlocuit cu o nouă ediție actualizată după cum urmează:**SM EN ISO 50001:2019**  „Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare”.Totodată, ISM recomandă ca referințele la standardele moldovenești din domeniul sistemelor de management, să fie specificate în actele legislative, normative ca standarde **nedatate**, în acest caz va fi aplicabilă ultima versiune a standardului.ISM rămâne deschis pentru o colaborare constructivă în domeniul standardizării. | **Se acceptă.** Modificările au fost operate  |
| **Asociația internațională a Păstrătorilor Rîului** **„Eco-TIRAS”**f/n din 31.10.2023 | Recomandările la Proiectul Strategiei de mediu 2023-2030. 1).Conform Convenției Aarhus, La p.7 trebuie să fie numită nu numai consultarea, dar și participarea publicului în luarea deciziilor. 2). In compartimentul 2.1.5 va fi bine de a analiza cazul concret de comercializarea peștilor din braconaj și lipsa oricărei reacției din partea Statului la acest fenomen și cum este planificată rezolvarea problemei. 3). 2.1.6 – Va fi bine se deschide Centrul de Informație de Mediu (Centrul Aarhus) la etajul 1 al clădirii Ministerului și se reflectă asta în Strategie. Deja a fost propusă, dar fără reacția.4. Pag. 29 - 41 de specii de peşti în fauna RM nu corespunde realității – trebuie să fie verificat. Sunt mai mulți – cel puțin 70.5. Pag. 35 - Cantitatea de pește nativ a crescut de 1,7 ori în ultimii zece ani – în fraza asta o vorba nativ este utilizată greșit, deoarece cel puțin 50% din aceste pești sunt aclimatizate în RM. 6. Pag. 35 – în fraza “Cantitatea de pește nativ a crescut de 1,7 ori în ultimii zece ani și reprezintă actualmente 10 668 tone sau 25% din valoarea întregii producții pescărești din țară.” vorba “producerii” trebuie săfi substituită cu “consum”, deoarece nu corespunde realității. 7. Pag. 57 – fraza „la 970 milioane m3/an/om” trebuie să fie “„la 970 milioane m3/an”. 8. La pag. 74 este vorba despre rolul inspectorilor voluntari de mediu. Dar condițiile de activitatea nu sunt reflectate. Cadrul actual nu se permite activitatea eficientă. Trebuie să fie perfectată. Pag. 80. Se propune ca măsura “reducerea micro plasticelor eliberate în mediu. Deoarece micro plastic este produs de distrugerea a plasticului, evident, că trebuie să fie scris “reducerea plasticului eliberat în mediu”. 10. Pag. 87 - extinderea suprafeței ariilor naturale protejate de stat până la 10,0%. Nu este clar, ce este propus concret? Care sunt teritoriile potențiale pt protejarea? Trebuie să fie numite, măcar parțial. | **Se acceptă.****Se acceptă.****Nu se acceptă.** Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus există din 2013, fiind creat cu sprijinul Misiunii OSCE în Moldova**Se acceptă.** Modificările au fost operate**Se acceptă.** Modificările au fost operate**Se acceptă.** Modificările au fost operate**Se acceptă.** Modificările au fost operate**Se acceptă parțial**. Condițiile de activitate a inspectorilor de mediu vor fi reflectate în actele normative din domeniu. Reglementările se fac în acte normative dar nu în documente de politici.**Nu se acceptă.** Cadrul internațional restricționează micro plasticele adăugate în mod intenționat în produse, care ulterior sunt eliberate în mediu. **Nu se accepta.** În prezentReteaua Emerald va fi principală sursa de extindere a sistemului de arii protejate. Pentru argumentarea extinderii suprafețelor sunt necesare cercetări și argumentări științifice. |
| **Societatea Ecologică „Biotica”**(la adresa de e-mail angela.panciuc@mediu.gov.md 17.10.2023) | 1). Cu privire la referința la tratatul internațional **Pactul climatic de la Glasgow (2021)**, Despre Glasgow mai bine să nu se menționeze. Justificare: Pactul acesta planifică reducerea consumului de cărbune, iar în RM funcționează câte blocuri energetice și câte dintre acestea sunt pe cărbune? (8 din 12?) Cum se va reforma MTPP (2520 MW dintre care 1600 cărbune, conform unor rapoarte)? Concluzie: A reduce dependența este o direcție corectă, dar a ne asuma în scris această obligație atât de ambițioasă este o mișcare prea delicată. 2). La scopul strategiei la garantarea condițiilor sigure să fie suplinit cu fraza “și starea biodiversității”. 3). La capitolul II. Analiza situației să fie specificate principalele grupuri vulnerabile 4). Sub compartimentul 2.1 Guvernarea și conformarea de mediu, rog sa specificați la care sistemul vechi vă referiți. *„Sistemul actual, nu este total funcțional din cauza componentelor preluate atât din sistemul European cât și din sistemul vechi”*5) Secțiunea 2.1.4, se propune completarea textului cu sintagma “*Este oportună intensificarea susținerii și promovării activității inspectorilor voluntari de mediu. Urmează de mărit termenul de valabilitate a legitimației inspectorilor voluntari de mediu de la un an la 5 ani.*6) Se propune completarea secțiunii 2.1.4 cu ultimul aliniat *„Trebuie intensificată colaborarea cu autoritățile și instituțiile din Uniunea Europeană, în special din România pentru a prelua bunele practici privind înființarea și lucrul laboratoarelor, dar și a contracta serviciile acestora în cazurile când este nevoie de analizele respective.*7) Se propune completarea secțiuni 2.1.5 ultimul aliniat cu *Este necesară evaluarea oportunității de stimularea a persoanelor care sesizează încălcările pentru a crește activismul acestora și implicarea în evenimente informative cu prezentarea exemplelor practice, inclusiv în activități comune de salubrizare, plantare și combaterea braconajului.*8) Secțiunea 2.2.1, textul privind încălcările privind stațiile de epurarea urmează a fi completat cu următorul aliniat*Urmează de preluat experiența țărilor cu un sistem avansat de epurare a apelor din sistemele de aprovizionare cu apă și refolosirea apei tehnice. De promovat proiecte pilot de construcții a stațiilor de epurare de capacități mici la instituțiile publice, dar și a zonelor umede construite. O deosebită atenție trebuie acordată construcției stațiilor de epurare în ariile naturale protejate.*9) *Secțiunea 2.2.1 să fie completată la final cu aliniatul**Urmează de a asigura transmiterea informațiilor privind încălcările de mediu care țin de activitatea agenților economici de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și de la Agenția de Mediu instituțiilor finanțatoare cum sunt AIPA, ODA, AEE ș.a. să ia în considerație la acordarea finanțărilor nivelul responsabilității și corectitudinii agenților economici în desfășurarea activității și respectarea legislației de mediu. Tolerarea poluării mediului de către agenții economici și continuarea subvenționării și finanțării acestora din resursele financiare de stat trebuie oprită.*10). În figura 3 nu sunt incluse terenurile agricole și alte categorii de terenuri acoperite cu vegetație forestieră spontană, multe din care deja pot fi considerate ca fiind sectoare de pădure veritabilă. Urmează de depus efort pentru inventarierea acestor terenuri și includerea lor în fondul forestier11). Secțiunea 2.2.3 Gestionarea resurselor biologice să fie completat cu textul*Una din prioritățile statului pe termen mediu trebuie să fie transformarea mecanismului de finanțare a ariilor naturale protejate de stat, din sursele provenite din tăierile în fondul forestier, la sursele finanțate de stat și cele din donații, granturi și implementarea proiectelor.**O activitate prioritară pentru stoparea parțială a procesului de degradare a calității bazinelor acvatice și a biodiversității din acestea, trebuie să fie eliminarea îndiguirilor ilegale, plantarea fâșiilor forestiere de protecție, construcția sau restabilirea ecluzelor și decolmatarea.*12). La rubrica **Valoarea serviciilor Eco sistemice** să fie adăugat textul*Este necesară promovarea serviciilor Eco sistemice în mediul academic, populație dar și autoritățile publice pentru a asigura armonizarea percepțiilor și priorităților din domeniile conexe și interdisciplinare. Astfel, se va înțelege mai bine și pragmatic de ce anumite activități de protecție a mediului au impact direct asupra agriculturii, turismului, economiei etc**În cadrul ariilor naturale protejate trebuie întreprinse activități de plantare a speciilor florei și îmbunătățirea stării speciilor faunei din Cartea Roșie și cele protejate de actele normative internaționale. În acest sens, trebuie de îmbunătățit relațiile de parteneriat și colaborare în baza implementării proiectelor naționale și în special internaționale, dintre ariile naturale protejate din Republica Moldova și țările Uniunii Europene, la care să participe și mediul academic, inclusiv sectorul asociativ cu experiență în implementarea proiectelor internaționale.*13). Rubrica 2.4 să fie completată cu textul*În următorii ani se va intensifica lucrul în direcția dotării tehnice a laboratoarelor care să permită efectuarea analizelor cu un spectru mai mare și mai variat de substanțe. Se va intensifica schimbul de informații dintre laboratoare, inclusiv cele universitare.*14). *Rubrica 2.5* să fie completată cu textul *În perioada imediat următoare se va intensifica lucrul cu autoritățile publice locale, astfel, încât activitățile acestora de protecție a mediului, în partea ce ține de managementul deșeurilor, să conteze la primirea finanțărilor din partea autorităților și instituțiilor care finanțează proiectele de infrastructură din localitățile respective.**Începând cu 2023, tuturor autorităților publice locale de nivelul I și II li se va recomanda să inițieze procesul de gestionare sustenabilă a deșeurilor prin instalarea tomberoanelor din plasă pentru colectarea plasticului, iar din 2024 prin aceiași abordare să se colecteze selectiv și sticla, inclusiv aparte deșeurile din aluminiu și tablă cu amenajarea locurilor destinate pentru aceste deșeuri în cadrul gunoiștii locale.**Fiecare cetățean din orice localitate urmează să conștientizeze că în dependență de rezultatele obținute în localitate în gestionarea corectă a deșeurilor va depinde posibilitatea accesării fondurilor de la bugetul de stat pentru lucrările de infrastructură.**Autoritățile publice cu funcții de control vor informa autoritățile publice și instituțiile finanțatoare privind respectarea legislației de mediu din partea autorităților publice locale pentru a putea primi finanțare pentru proiectele de infrastructură din localitate.*15) Să fie exclus textul **În prezent, există dovezi clare că încălzirea globală este în mare măsură rezultatul activităților umane, manifestată prin emisii de gaze cu efect de seră (GES) în atmosferă, din arderea combustibililor fosili, reoferindu-se în principal la dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, etc** *Există studii contradictorii în literatura de specialitate (științele reale ex: geodinamică, astrofizică etc.), iar în documentele de politici publice se face referință doar la o categorie îngustă de studii. Acestea nu sunt dovezi, ci referințe din rapoarte internaționale ale altor organizații non-guvernamentale, inter-guvernamentale sau alte tipuri de uniuni, nu științifice după statutul său, dar care ocazional fac referințe la o categorie selectă de studii. De asemenea, activitatea solară influențează mai mult clima decât activitatea umană, deci ar fi mai sigur pentru noi să Nu afirmăm că „există dovezi clare că încălzirea globală este în mare măsură rezultatul activității umane. În primele luni 2023, s-au înregistrat temperaturi de îngheț/record de mici în mai multe regiuni ale lumii (China, SUA; în 2022 a nins în Iordania iar în Egipt in 2013 a nins prima dată în 100 de ani) deci e mai corect să utilizăm sintagma „schimbări climatice” și nu „încălzire globală” pentru că fiecare regiune reacționează diferit, chiar dacă media este +, \*în cazul în care e așa. Efectul de seră este format peste 60% sau 95% din* ***vapori de apă****(\*diferite surse prezintă date diferite): ceea ce face ca lupta cu emisiile cu efect de seră să fie o luptă cu vaporii de apă, ori pentru guvern o asumare prea ambițioasă în acest sens (inclusiv ridicarea taxelor cu scopul de a preveni formarea acestor emisii) devine ușor o misiune imposibilă.*16). La pct. 2.6.1 Cineva a făcut la noi vre-o analiză profesionistă și complexă în ce măsură asumarea unor astfel de angajamente ambițioase ne fa facilita atragerea investitorilor și dezvoltarea economiei? Oare odată cu asumarea unor condiții dure care sunt benevole facilităm dezvoltarea economică în industrie și domeniile conexe prin care să se crească productivitatea ca și element indispensabil a-l creșterii economice și a-l asigurării competitivității cu industrii consacrate ce dispun de posibilități de finanțare și subvenționare enorme comparativ cu cele ale Republicii Moldova.17) La pct. 2.6.1 Sectorul transporturilor să fie completat cu textul:*Perioada următoare atenția se va concentrarea asupra eforturilor susținerii agenților economici care vor veni cu alternative la carburanții clasici. Agricultorii vor fi încurajați să crească pe o parte din teritoriu culturi care să permită obținerea carburanților suficienți pentru consumul tehnicii proprii.*18). La pct. 2.6.1 Sectorul agricultura să fie completat cu textul: *Un aspect asupra căruia se va reveni pentru a îmbunătăți relația dintre agricultură și mediu va fi compostarea, așa încât să se asigure substanțe minerale naturale din sectorul zootehnic în calitate de îngrășăminte în agricultură. Populația și agenții economici fiind încurajați să aplice anume așa o abordare în activitatea lor.*19). La pct. 2.6.1 Sectorul forestier să fie completat cu textul:*În localitățile rurale care dispun de suprafețe mari de pășune se vor planta terenuri silvo-pastorale care să îmbine ambele funcții eficientizând rezultatele din sectorul zootehnic cât și forestier.*20). La pct. 2.6.2 Sectorul transporturilor să fie completat cu textul:*Se va examina oportunitatea utilizării platformelor de aterizare pentru elicoptere și drone. Se vor iniția parteneriate pentru atragerea investitorilor strategici cu cele mai moderne tehnologii în domeniul dronelor pentru transportarea pasagerilor.**21).* La pct. 2.6.2 Sectorul sănătate să fie completat cu textul:*O atenție deosebită urmează a fi acordată în viitor bolilor transmisibile de la animale la om și viceversa pentru a asigura protecția cetățenilor, dar în același timp a animalelor și mediului.**22.)* La pct. 2.6.2 Sectorul forestier să fie completat cu textul:*O atenție deosebită se va acorda respectării cerințelor anti- incendiare și dotarea tehnică pentru stingerea incendiilor în fondul forestier**23).* După figura nr. 9să fie inclus textul:*Se va intensifica lucrul cu autoritățile locale pentru informarea populației cum de reacționat în cazul calamităților/dezastrelor naturale și se vor organiza activități în teritoriu de simulare a respectivelor evenimente și reacția corectă la acestea.**Aceasta se datorează implicării extrem de modeste a membrilor comunității locale în astfel de activități care are un impact enorm asupra operativității și eficienței de intervenție la nivel local.*24). La rubrica 3.2.1 de adăugat textul*Se va asigura implementarea mecanismului de direcționare a unei părți din bani colectați de la eliberarea permiselor de pescuit către primăriile unde se va pescui pentru a amenaja locațiile respective și asigura mentenanța acestor locații.*25). La pagina 78 după textul privind dezvoltarea sistemului de monitorizare din partea societății civile de adăugat text*Dotarea tehnică a Inspectoratului pentru Protecția Mediului se va efectua concomitent cu procesul de consolidare a rolului și participării active în procesul de respectare a legislației de mediu a inspectorilor voluntari de mediu, cărora li se va acorda o importanță mai mare în cadrul activității. Totodată, termenul legitimației inspectorilor voluntari de mediu va fi de 5 ani, o atenție permanentă fiind acordată susținerii activității acestora și interacțiunii dintre inspectorii voluntari de mediu și cei din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Respectarea legislației de mediu în cadrul ariilor naturale protejate de stat constituind o prioritate constantă indiferent de situații și circumstanțe.*26). La pagina 81, la direcția prioritară 1,7 de adăugat text*Direcțiile prioritare și mărimea finanțărilor acestora se vor stabili după consultarea cu societatea civilă, autoritățile publice locale de nivelul I și II, dar și agenții economici.*27). La pagina 83, rubrica educația ecologia de adăugat text*În procesul educațional și de formare ecologică se va pune accent pe exemple practice evitându-se activitatea instructivă bazată doar pe prezentarea robustă a informației teoretice. Astfel, se va iniția procesul trecerii de la informare la activități practico-informative cum ar fi activități concrete de salubrizare, confecționare, cuiburi, plantare, îngrijire, protecție, monitorizare a unor procese naturale în grădină, localitate, regiune etc.*28) La pagina 92, textul privind direcție prioritară 5.1 să fie adăugată acțiunea*Va fi promovată permacultura în calitate de alternativă eficientă altor metode de intervenție folosite la scară largă în perioada precedentă*.29). La rubrica 5.2, pagina 93 să fie adăugată măsura *Se va actualiza informația privind terenurile cu vegetație forestieră spontană și se va asigura includerea acestora în fondul forestier pentru a stopa tăierile și defrișarea acestora.*30) La rubrica 5.3, pagina 94 Măsura „avansarea înființării Rețelei Emerald și gestionarea siturilor existente” să fie completată cu fraza, *inclusiv NATURA 2000;*Să fie adăugată măsura nouă:* *asigurarea finanțării suficiente pentru extinderea suprafețelor de arii naturale protejate de stat și asigurarea managementului durabil al acestora.*

31) La tabelul nr. 17, rubrica sectorul forestier la final să fie adăugată fraza*îmbunătățirea eficienței pepinierelor silvice. Incluși in tabelul cu indicatori să fie introdus indicatorul cu Capacitatea valorificată a pepinierelor silvice.* 32). Pagina 103, direcția 8,1 să fie adăugat textul*- promovarea abordărilor inovative de producere a combustibilului ecologic de agenții economici din agricultură pentru satisfacerea la etapa inițială a consumului propriu, iar ulterior mărirea capacităților pentru asigurarea pieței interne, inclusiv a tehnologiilor bazate pe piroliză pentru producerea combustibilului dar și a componentelor pentru industria construcției drumurilor.*33). Pagina 104, direcția 8.2 să fie adăugat textulSe vor aloca resurse din fondul de mediu pentru activități și promovarea istoriilor de succes prin care se asigură eficientizarea utilizării și promovarea economiei circulare. | **Se acceptă.** Modificarea a fost operată.**Se acceptă.** Modificările au fost operate La grupurile vulnerabile se referă la g*rupuri specifice în raport cu domeniile Strategiei de mediu, cum ar fi cele supuse sărăciei, discriminării, marginalizării cu acces limitat sau inexistent la servicii de bază sau resurse naturale, la beneficiile dezvoltării locale, supuse unui risc mai mare la schimbările climatice, etc***Se acceptă.**Conținutul a fost ajustat.**Se acceptă parțial**. Condițiile de activitate a inspectorilor de mediu vor fi reflectate în actele normative din domeniu. Reglementările se fac în acte normative dar nu în documente de politici.**Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici. **Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici. **Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Se acceptă.** Modificarea a fost operată.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici, dar se va ține cont în procesul de elaborare a actelor normative.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici, dar de va ține cont în procesul de elaborare a actelor normative.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici, dar de va ține cont în procesul de elaborare a actelor normative.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici, dar se va ține cont în procesul de elaborare a actelor normative.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici, dar se va ține cont în procesul de elaborare a actelor normative.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici, dar se va ține cont în procesul de elaborare a actelor normative.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici, dar de va ține cont în procesul de elaborare a actelor normative.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici, dar se va ține cont în procesul de elaborare a actelor normative.**Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Nu se acceptă.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici, dar se va ține cont în procesul de elaborare a actelor normative.  |
| **Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ecologie şi Geografie**(nr. 100 din 06.11.2023) | 1. La pag. 1, pag.3, și altele (în context) întru abordarea corectă și complexă a mediului, de schimbat fraza *din*:

... Astfel, Strategia de Mediu pentru anii 2023-2030 (în continuare Strategia) se propune să fie **strategia sectorială pentru protecția mediului, schimbările climatice** **și resursele naturale** care include....*În*: Astfel, Strategia de Mediu pentru anii 2023-2030 (în continuare Strategia) se propune să fie **strategia sectorială pentru protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor naturale și adaptarea către schimbările climatice**...1. La pag. 29, pentru a corespunde nomenclatorului din domeniu, de corectat *din*:

... Principalii arbori care compun pădurile din zona de nord a Republicii Moldova sunt stejarul pedunculat (Quercus robur) și **arborele vesel (Cerasus avium).** În pădurile din centrul Moldovei arborii principali sunt fagul (Fagus sylvatica), **stejarul veșnic verde (Quercus petraea)** și stejarul pedunculat (Quercus robur).*În*:.... **cireș** (Cerasum avium).....și **gorun** (Quercus petraea).1. La pag. 29, a se corecta *din*:

... În pajiştile **de la baza** fluviului Nistru şi râului Prut şi în amontele unor râuri mai mici se întâlnesc sectoare cu comunităţi de păduri de luncă **(coppi de râu)** compuse din plop alb (Populus alba) şi salcie (Salix alba).*În*: Azonal, în luncile bazinelor hidrografice ale fluviului Nistru şi râului Prut, în cursul superior al unor râuri mici se dezvoltă sectoare cu comunități forestiere de luncă (zăvoaie), din plop alb (*Populus alba*) şi salcie (*Salix alba*). 1. La pag. 29, în sub-capitolul **Ecosistemele forestiere,** pentru a evidenția vulnerabilitatea ecosistemelor forestiere și a argumenta necesitatea acțiunilor propuse în cadrul Strategiei, informația existentă va fi completată cu următoarele fraze (după context):
* Pădurile de fag pe teritoriul Republicii Moldova se găsesc la limita estică de răspândire a lor.
* Pădurile mezofile central-europene din Nordul şi centrul ţării se află la limita Sud-Estică a arealului său natural, iar prin interacțiunea factorilor abiotici, biotici și antropici, acestea își restrâng arealului natural.
* Pe teritoriul țării, stejarul pufos se găsește la limita nordică de răspândire.
1. La pag. 31-32, de completat Strategia cu 1-2 fraze generale despre ecosistemele pietrofite, informație care lipsește (cu toate că la pag.28 sunt indicate ..Principalele **ecosisteme naturale** sunt... și sunt descrise ulterior, cu excepția ecosistemelor pietrofite).
2. La pag. 56, pentru a utiliza corect terminologia din domeniu, de ajustat fraza *din*:

Sectorul forestier este printre cele mai afectate de fenomenul schimbărilor climatice, mai ales cele din sudul țării, care sunt expuse la un climat tot mai uscat.*În*: *Sectorul forestier este unul dintre sectoarele cele mai afectate de către schimbările climatice, pădurile aflate la limita arealului natural și cele din partea de sud a țării, fiind expuse, tot mai intens, impactului aridității climei.*La pag. 83, sub-capitolul - Obiectivul general 5. „Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a biodiversității și ecosistemelor naturale”, pentru a cuprinde integral textul obiectivului, se propune de a ajusta textul *din:*Biodiversitatea și beneficiile pe care le oferă este fundamentală pentru bunăstarea umană și pentru o planetă sănătoasă. În ciuda eforturilor continue, biodiversitatea se deteriorează la nivel mondial și se preconizează că acest declin va continua sau se agraveze.*În*: *Diversitatea biologică și serviciile ecosistemice oferite de către aceasta este condiționată de confluența factorilor abiotici, biotici și antropici, fiind o sumă a sistemelor ecologice naturale și seminaturale; și a sistemelor ecologice create de om (antropice). Prezența zonelor biogeografice distincte: a) central-europeană - reprezentată de ecosisteme forestiere cu importante comunităţi vegetale spontane şi animale sălbatice; b) eurasiatică - cu areale de silvostepă şi de stepă; și c) mediteraneană - cu fragmente de silvostepă xerofită, favorizează dezvoltarea ecosistemelor naturale și a unei biodiversități bogate în țară.*La pag.83, printre măsurile propuse în **Direcția prioritară 5.1. Stoparea pierderilor de biodiversitate, protecția și conservarea biodiversității și a ecosistemelor naturale**, ar trebui să se regăsească și următoarea măsură:* *Evaluare complexă și adoptarea soluțiilor bazate pe natură în spațiile verzi urbane/ infrastructura verde urbană pentru utilizarea durabilă a biodiversității și bunăstarea umană.*

La pag. 84, se propune încă o măsură la***Direcția prioritară 5.2 Extinderea suprafețelor de păduri, protecția și gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere,*** și anume:* *dezvoltarea și implementarea rezultatelor științifice privind evaluarea vulnerabilității ecosistemelor forestiere către modificările de mediu, inclusiv schimbările climatice, întru asigurarea managementului sustenabil al pădurilor.*

La pag. 85, în***Direcția de acțiune 5.3 Extinderea suprafețelor de arii naturale protejate de stat și asigurarea managementului durabil al acestora****, se repetă de 2 ori aceeași măsură (*asigurarea gestionării durabile a ariilor naturale protejate de stat și a spațiilor verzi la nivel local). Întru conservarea structurii şi funcționalității ecosistemelor, abordarea pe scări spațiale şi temporale, până la unitatea de spațiu minimă necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu (ecosistemul) și realizarea unui echilibru corespunzător între conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversității, *se propune includerea următoarelor măsuri:**-adoptarea principiilor abordării ecosistemice în managementul ariilor protejate,* *-extinderea suprafețelor protejate și a siturilor Rețelei Emerald,**- realizarea cadastrului ariilor naturale protejate de stat conform cerințelor legislative.* La “Indicatori de monitorizare și evaluare”, pentru Obiectivul general 5. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a biodiversității și ecosistemelor naturale, *propunem drept indicator de monitorizare – Numărul total de habitate naturale și specii, protejate la nivel național, conform cerințelor Convențiilor de mediu* (la care Rep. Moldova este parte). Spre exemplu cîte noi habitate și număr de specii vor fi protejate prin extinderea, consolidarea și crearea de coridoare ecologice conform cerințelor Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, Berna (1979), care la nivel național se regăsește prin instrumentul Rețeaua Emerald, LegeaNr. 94 din 05-04-2007cu privire la reţeaua ecologică? Sau numărul de specii protejate prin Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii Periclitate de Faună și Floră Sălbatică (Convenția CITES, 1975)? | **Nu se acceptă**, ulterior în textul aceluiași aliniat se face descifrarea obiectivelor și priorităților naționale.  **Se acceptă.** Modificările au fost operate.**Se acceptă.** Modificările au fost operate.**Se acceptă.** Modificările au fost operate.**Se acceptă.** Modificările au fost operate.**Nu se accepta.** Zonarea biogeographica conform clasificarii Internationale (Europene) pentru teritoriul Moldovei este – Zona biogeographica Continentala si zona biogeografica de Stepa. In cadrul Conventiei de la Berna, Reteaua Emerald a fost analizata din punct de vedere aprocesului biogeografic. Cele trei zone au fost propuse in perioada sovietica, si nu corespunde clasificarii internationale.**Se acceptă.** Modificările au fost operate. **Se acceptă parțial.** Se propune reformulare în *elaborarea unui Studiu de evaluare a vulnerabilității ecosistemelor forestiere către modificările de mediu, inclusiv schimbările climatice, întru asigurarea managementului sustenabil al pădurilor***Se accepta în redactia** – asigurarea managementului adecvat al ariilor protejate, bazat pe abordarea adaptarii ecosistemice (Ecosystem based adaptation)**Se acceptă.** Modificările au fost operate**Nu se acceptă.** Setul de indicatori incluși reflectă cele specificate în ODD si CGB. |
| **Dl Oleg Artene,** **18.10.2023**(pagina web a Ministerului Mediului, rubrica Transparența decizională) | Sectorul transportului, cu următoarele acțiuni: - elaborarea stimulentelor fiscale pentru importul mașinilor cu motor electric și hibride. De ce se favorizează doar mașinile? Vă rog să includeți stimulente fiscale pentru biciclete și pentru toate tipurile de transport full-electric (biciclete electrice, trotinete electrice, monocicluri electrice, etc.). O bicicletă/trotinetă calitativă, cu baterie destulă și motor puternic costă scump. Fără stimulente fiscale e tentant (mai convenabil) să mai aduni bani și să cumperi o mașină ieftină cu motor cu ardere internă. | **Se acceptă parțial.** Fiind un document de politici, textul strategiei de mediu nu include acțiuni specifice, ce setează direcțiile prioritare și indicii de monitorizare a acestora. Însă Programului de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 06 septembrie 2023 include măsurile privind *încurajarea utilizării mijloacelor de transport ecologic pure şi promovarea transportului public, precum şi a modurilor de transport cu zero emisii (ciclismul, mersul pe jos).* Astfel tabelul nr 16 din textul strategiei a fost suplinit cu măsura enunțată mai sus. Adițional, cu referire la sectorul transporturilor, textul strategiei prevede Direcția prioritară nr. 3.2.: Reducerea nivelului de poluare a aerului și a efectelor pe care poluarea aerului le are asupra sănătății umane și a mediului. Utilizarea mașinilor cu motorul electric / hibrid vor contribui la reducerea emisiilor de poluanți din sectorul transporturilor. |
| PV al ședinței de consultare a proiectului de HG cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2023-2030din **31.10.2023** | *Dr Arcadie Capcelea, USM*La rubrica **2.1.3 Cadrul instituțional de mediu** să fie descifrat mai minuțios aspectul ce ține de reforma instituțională a autorităților de mediu, cu indicarea numărului de persoane și funcțiile care urmează a fi comasate / funcții noi și impactul anticipat al reformei. Conceptul reformei poate fi anexa aparte la textul strategiei.*Dna Marcela Lefter, AmCham*1. Să fie completată rubrica ***Direcția prioritară 1.8. Promovarea respectării cerințelor de mediu, educația, formarea și cercetarea ecologică. Asigurarea accesului la informația de mediu, cu acțiuni ce țin de promovarea inovațiilor, de școlarizarea cadrelor.***
2. **Întrebare privind Codul Urbanismului în redacția care actualmente este în parlamentul RM.**

La activitățile incluse in Anexa 2 la prezentul document în loc de aviz de mediu (conform procedurii de EIM) să fie eliberat aviz de principiu. 1. Propunerea privind necesitatea introducerii utilizării anuale a terenurilor, inclusiv și pentru panourile fotovoltaice, în scopul comercial.
 | **Se acceptă parțial.** Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici. Descrierea desfășurată va fi reflectată nemijlocit în proiectele de acte normative, prin care se va promova reforma. **Se acceptă parțial.** S-a luat act de cele menționate. Propunerea nu se încadrează în normele de elaborare a documentelor de politici.**Nu se acceptă.** Legea nr.86/2014 privind Evaluarea Impactului asupra Mediului nu reglementează un asemenea mecanism de eliberare a unui aviz de principiu. Prin urmare, propunerea înaintată nu are temei legal.  |

**Ministru Iordanca-Rodica IORDANOV**