|  |
| --- |
| **NOTA INFORMATIVĂ****la proiectul hotărârii Guvernului****cu privire la aprobarea Programului Național de Atragere a Investițiilor****și Promovare a Exporturilor 2024-2028** |
| **1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului** |
| Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea **Programului Național de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor 2024-2028** este elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. |
| **2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite** |
| Programul Național de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor 2024-2028 (în continuare PNAIPE) a fost elaborat în scopul realizării dezideratelor expuse în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, în special în partea ce ține de identificarea sectoarelor prioritare pentru investițiile străine și autohtone și stimularea proiectelor investiționale inovative și prietenoase cu mediul. De asemenea, PNAIPE se raliază la domeniile prioritare de intervenție expuse în Strategia Națională de Dezvoltare Economică (SNDE 2030) pe dimensiunea consolidării competitivității economice și stimulării exporturilor prin implementarea completă a DCFTA; cea a creșterii productivității prin retehnologizare și transfer de cunoștințe; și cea a dezvoltării infrastructurii inovaționale prin parcuri industriale, tehnologice și de inovații. În procesul de integrare europeană, Republica Moldova și-a propus să elaboreze PNAIPE, acesta fiind o verigă esențială atât din perspectiva integrării în spațiul economic comunitar în ceea ce privește realizarea angajamentelor internaționale asumate de țara noastră conform Acordului de Asociere la UE (Titlul IV „Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială” și Titlul V „Comerț și aspecte legate de comerț”) și ale celor care derivă din statutul de țară candidat pentru aderarea la UE. Necesitatea elaborării PNAIPE derivă din lipsa unui document de politici care să ghideze acțiunile autorităților publice în domeniul atragerii investițiilor și promovării exporturilor și să contracareze problemele de ordin sistemic cu care se confruntă economia națională. Cu referință la problemele sus-menționate, am dori să scoatem în evidență următoarele:* - În pofida tendințelor ascendente care caracterizează exportul de bunuri și servicii pe parcursul ultimilor ani și a reorientării acestuia către piețele de desfacere din UE, există un potențial nevalorificat de export, inclusiv în spațiul economic comunitar. Valorificarea plenară a potențialului de export este condiționată de performanța birourilor comercial-economice (BCE), care au menirea să direcționeze fluxurile de bunuri și servicii spre piețele unde Republica Moldova are avantaje comparative și unde există cerere de import;
* - În structura exporturilor predomină bunuri și servicii de o complexitate redusă, fapt ce poziționează Republica Moldova drept furnizor de materie primă și limitează capacitățile de a asigura venituri decente pentru angajații din economia națională, perpetuând astfel „ciclul sărăciei”. Valoarea adăugată brută înaltă din anumite sectoare economice (de exemplu în agricultură) se menține în baza inputurilor ieftine din gospodăriile țărănești și munca zilierilor și este distorsionată de economia tenebră;
* - Fluxurile de investiții străine directe (ISD) au avut o dinamică pozitivă însă au fost motivate în principal de accesul la piața internă și resursele naturale. Ponderea ISD în industria prelucrătoare și TIC au fost de doar 25% astfel încât beneficiile asociate internalizării bunelor practici („know-how”), transferului tehnologic și accesului la piețele externe de desfacere au avut un caracter sporadic și limitat;
* - Competitivitatea externă a producătorilor autohtoni este afectată negativ de condițiile de concurență neloială pentru agenții economici de pe cele două maluri ale Nistrului. Majorarea fără precedent a prețurilor de piață pentru resursele energetice a afectat semnificativ costurile de producție suportate de agenții economici din Republica Moldova cu excepția celor din raioanele de est. De asemenea, la importul de materie primă agenții economici din stânga Nistrului, a căror activitate economică nu poate fi *de facto* monitorizată de autoritățile fiscale și vamale își însușesc în mod abuziv o serie de avantaje economice.

Reieșind din problemele descrise mai sus, PNAIPE are drept scop *direcționarea acțiunilor specifice ale autorităților publice pentru a crea o economie integrată în spațiul economic al UE, mai competitivă, cu exporturi mai puțin vulnerabile mediului extern și dezvoltarea produselor și serviciilor de complexitate înaltă*. Respectiv, programul se focusează pe promovarea exporturilor pentru valorificarea pe deplin a potențialului său și pe atragerea investițiilor în sectoarele cu o procesare industrială și complexitate mai înaltă. În consecință, ponderea exporturilor de bunuri și servicii în PIB va crește de la 45,5 la 53,5% pe durata implementării programului, iar deficitul comercial se va reduce de la 33,6 la 25,2%. Concomitent, indicele complexității economice (ICE) va crește de la -0,017 la 0,23, o creștere însoțită de majorarea PIB per capita și, implicit, a veniturilor populației cu 46%. |
| **3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene** |
| Programul nu conține armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. |
| **4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi** |
| În contextul respectării angajamentelor externe asumate de către Republica Moldova, ținem să subliniem că PNAIPE contribuie pozitiv la realizarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 prin contribuția nemijlocită la un set de obiective de dezvoltare durabilă (ODD) naționalizate. În speță, este vorba despre: promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, precum și a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente pentru toți (ODD 8); construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovație (ODD 9); asigurarea unor tipare de consum și producție durabile (ODD 12) și consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă (ODD 17).Respectiv, implementarea viziunii strategice se va axa pe trei direcții prioritare cuprinse în obiectivele generale ale programului și anume:* **Obiectiv General 1:** Eficientizarea și valorificarea potențialului actual al exporturilor;
* **Obiectiv General 2:** Direcționarea actualei produceri către exporturi și servicii cu valoare adăugată și complexitate mai înalte.
* Întru realizarea obiectivelor vizate, PNAIPE prevede acțiuni concrete cuprinse în Planul de Acțiuni. În linii mari, aceste acțiuni au următoarea logică:
* Capacitățile instituționale ale Agenției de Investiții (AI) și ale birourilor comercial-economice (BCE) urmează să fie consolidate. Acestea din urmă vor fi ghidate în activitatea lor de criterii de performanță care vizează valorificarea potențialului de export de bunuri și servicii în cele 22 de țări cu care avem relații comerciale intense (cu excepția Federației Ruse și Belarus). Participarea la expozițiile internaționale, forumuri de afaceri, misiuni de export nu va avea un caracter obligatoriu, ci va fi ghidat de gama de bunuri și servicii pentru care există o cerere pe piețele de desfacere. Performanța pozitivă va fi stimulată de un sistem consistent de motivare.
* Regimul fiscal și vamal va fi ajustat astfel încât să nu obstrucționeze comerțul internațional. În particular, vor fi diminuați termenii de restituire a TVA la import, vor fi simplificate procedurile la importul coletelor și cele aferente comerțului electronic. Nu în ultimul rând, în scopul fluidizării transportului de mărfuri la frontieră, va fi creat terminalul vamal centralizat care va conduce la eliminarea staționării transportului de mărfuri în vamă.
* Accesul la capital va fi facilitat pentru companiile care intenționează să fie listate la bursele străine sau doresc să acceseze capital de risc, în special startup-urile din domeniul TIC care elaborează produse pentru economia globală. Totodată, vor fi create programe de stat specializate pe dezvoltarea instrumentelor de comerț internațional (operațiuni de factoring și garanții de export). Politica fiscală va încuraja transferul tehnologic prin aplicarea unui coeficient de 50% la deducerile cheltuielilor legate de investițiile în cercetare și inovare și procurarea echipamentului de producție.
* Investițiile străine directe (ISD) vor fi atrase prin AI și BCE în mod prioritar în sectoarele economiei naționale care au o producție de complexitate înaltă. În contextul prezentului program au fost identificate 5 sectoare emergente a căror dezvoltare ar avea un impact pozitiv asupra complexității exporturilor moldovenești și care deschid noi oportunități de producție. Acestea sunt: 1. Producția de mașini și echipamente electrice; 2. Producția de aparate mecanice; 3. Producția farmaceutică; 4. Producția de aparate de optică și 5. Producția de vehicule. De asemenea, ținând cont de amprenta ecologică mai ridicată a industriei, vor fi prioritizate ISD în energia regenerabilă și producția industrială în circuit închis. Oferta educațională va fi ajustată astfel încât să crească numărul de ingineri și tehnicieni calificați.
* În paralel va fi dezvoltată o ofertă investițională atractivă prin dezvoltarea în profil regional a halelor de producție la cheie, crearea parcurilor tehnologice și deetatizarea proprietății publice. Aceste activități presupun investiții publice ale căror costuri reprezintă circa 85% din anvelopa mijloacelor bugetare solicitate pentru SNAIPE însă care vor fi recuperate în anii ulteriori în procesul deetatizării (prin parteneriate publice-private, concesionări sau privatizări). AI va actualiza continuu profilurile investiționale pentru promovarea acestora către investitorii strategici.
* Planul de acțiuni mai cuprinde și acțiuni clasice de comunicare, sensibilizare și promovare care reflectă poziționarea diferită a țării în calitate de viitor membru al UE, cu o agendă economică ambițioasă orientată spre adopția tehnologiilor de vârf și valorificarea forței de muncă calificate.

Impactul PNAIPE 2024-2028 va fi considerabil. În primul rând este vorba de impactul social exemplificat prin venituri înalte pentru angajații din sectoarele cu producție de o complexitate înaltă, competitivă pe piețele de export și nu numai – în virtutea unui PIB sporit per capita, economia Republicii Moldova va putea susține creșterea salariului mediu per ansamblu. Impactul economic substanțial va fi asupra comerțului extern determinat de o creștere accelerată a exporturilor, integrarea mai accentuată în spațiul economic unic al UE și reducerea deficitului comercial. În pofida costurilor esențiale pentru implementarea PNAIPE, impactul fiscal va fi unul pozitiv: creșterea exporturilor va fi însoțită de creșterea consumului de materie primă de import asigurând astfel încasări sporite din TVA, iar creșterea salariilor va conduce la majorarea veniturilor din impozite și consum. Per total impactul pozitiv asupra bugetului se cifrează la circa 6% din PIB. Totodată, impactul ecologic negativ va fi echilibrat prin stimularea investițiilor în energia regenerabilă și producția industrială în circuit închis.Autoritățile/instituțiile publice responsabile sau care contribuie la implementarea Programei, precum și a altor părți implicate sunt enumerate la Capitolul VII Autorități publice implicate.Pentru a asigura un instrument eficient de implementare și monitorizare a Programei, responsabilitățile sunt descrise pe produsele/rezultatele principale care trebuie să fie livrate urmare implementării documentului de politici publice. Implementarea PNAIPE 2024-2028 va fi supusă monitorizării periodice, evaluării intermediare și finale de implementare. Monitorizarea va fi efectuată anual de MDED în baza Planului de Acțiuni de implementare a programului. Procedurile de raportare sunt expuse în Capitolul VIII Proceduri de raportare.Rezultatele implementării Programului vor fi transparente și făcută publice, în acest scop autoritatea responsabilă de monitorizarea și evaluarea realizării Programului este obligată sa plaseze anual pe paginile sale web rapoartele de monitorizare anuală, rapoartele de evaluare intermediară și finală. |
| **5. Fundamentarea economico-financiară** |
| Costul total de implementare a programului PNAIPE 2024-2028 este estimat la 1.578 miliarde lei, inclusiv 1 miliard lei pentru perioada 2024-2026. În structură pe ani, în primul an de implementare a programului costul acțiunilor planificate este 224 246 milioane lei, în 2025 - 339.576 mii lei și 409.347 mii lei în 2026. Este necesar să menționăm, că o parte considerabilă din costuri – 1,25 miliarde lei (85% din bugetul programului) reprezintă investiții publice în construcția halelor de producție la cheie și a parcurilor tehnologice. Astfel, o parte din aceste costuri pot fi finanțate cu suportul partnerilor de dezvoltare (construcția halelor la cheie) sau pot fi recuperate în procesul de concesiune a proprietății publice (parcurile tehnologice). De asemenea, circa 149 milioane lei reprezintă costul stimulentelor de ordin fiscal și vamal care se propun a fi aplicate pentru accelerarea procesului de tranziție la producția cu valoare adăugată și complexitate înalte. Aceste stimulente fiscale nu presupun alocații bugetare, ci diminuarea încasărilor la bugetul public național. Nu în ultimul rând, am dori să menționăm că valoarea totală a granturilor, creditelor și garanțiilor financiare adresate exportatorilor este 87,8 milioane lei pe durata implementării PNAIPE.Astfel, partea programului care reprezintă cheltuieli bugetare la modul propriu este de 89,9 milioane lei și cuprinde activități de promovare a exporturilor (46,6 milioane lei), remunerare a unităților de personal (17,8 milioane lei), instruire (10,6 milioane lei), expertiză tehnică (8,5 milioane lei) și digitalizare (6,3 milioane lei). Subsidiar, în procesul anual de revizuire a CBTM autoritățile responsabile vor estima mărimea cererilor de finanțare ca diferență dintre costurile totale și alocațiile bugetare existente cu respectarea procedurile prevăzute de Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale. |
| **6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare** |
| Conform art.24 alin.(3) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, conținutul și structura Programului au fost elaborate în modul stabilit în Regulamentul  cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.386/2020.Totodată, conform Regulamentului menționat Programul urmează a fi realizat prin Planuri de acțiuni, parte componentă a Programului, ce contribuie la implementarea acestuia, prin detalierea şi concretizarea acţiunilor ce urmează a fi realizate. Respectiv, necesitatea elaborării proiectelor de acte normative va parveni pe parcursul implementării Programului, la propunerea autorităților publice responsabile de implementare și, în asemenea situații, actele normative necesare vor fi adoptate, modificate sau abrogate în conformitate cu procedurile prevăzute în Legea nr.100/2017.  |
| **7. Avizarea și consultarea publică a proiectului** |
| În vederea respectării prevederilor [Legii nr.239/2008](https://weblex.md/item/view/id/4101d801c5b8e7db8e06f399a4ed24bd) privind transparența în procesul decizional a fost publicat anunțul de inițiere al procesului de elaborare a Programului: [*https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-programului-national-de-atragerea-investitiilor-si-promovarea-exporturilor-pentru-perioada-2024-2028-in-continuare-pnaipe-2024-2028/11531*](https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-programului-national-de-atragerea-investitiilor-si-promovarea-exporturilor-pentru-perioada-2024-2028-in-continuare-pnaipe-2024-2028/11531)*.* La anunțul de inițiere a elaborării proiectului Programului a fost atașat Conceptul Programului care a fost notificat către Cancelaria de Stat și ajustat conform recomandărilor recepționate. La elaborarea Programului au fost utilizate surse publice de informații, precum și informații obținute în urma consultărilor publice cu o gamă diversificată de părți interesate. Consultări pe orizontală au avut loc cu autorii strategiilor și programelor conexe din domeniul economic care sunt în curs de elaborare și dezbateri cu reprezentanții principalelor asociații profesionale din Republica Moldova din sectoarele relevante PNAIPE. În particular au fost organizate sesiuni regulate în format online cu autorii Strategiei de Dezvoltare Economică și a Programului Național de Industrializare, au fost efectuate discuții online (focus-grup) cu reprezentanți din agricultură (Moldova Fruct), tehnologii informaționale și comunicații electronice (ATIC), industria ușoară (APIUS), microelectronică (ACEM), farmaceutică (AFM). De asemenea, pentru a înțelege mai bine avantajele și dezavantajele Republicii Moldova în calitate de destinație pentru ISD au fost realizate trei interviuri cu companii străine care au analizat oportunitatea investirii în Republica Moldova dar, prin comparație, au ales o altă țară. Sursele de date și de informații sunt indicate atât în text, cât și în notele de subsol.După elaborarea proiectului inițial al programului acesta a fost transmis Cancelarie de Stat pentru evaluarea calități și conformității și recepționat Raportul de evaluare a calității și conformității proiectului Programul național de atragerea investițiilor și promovarea exporturilor pentru perioada 2024-2028, iar în baza recomandărilor acestuia proiectul a fost ajustat.Suplimentar, proiectul ajustat a fost transmis în procedură de avizare prealabilă la instituțiile cointeresate, și drept urmare proiectul a fost ajustat în baza avizelor recepționate. |
| **8. Constatările expertizei anticorupție** |
|  Documentele de politici sunt exceptate de la expertiza anticorupție. |
| **9. Constatările expertizei de compatibilitate** |
| Dat fiind că Programul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, expertiza de compatibilitate nu este necesară. |
| **10. Constatările expertizei juridice** |
|  Concluziile expertizei juridice vor fi recepționate în cadrul avizării proiectului. |
| **11. Constatările altor expertize** |
| Programul, fiind un document de politici publice, nu este un act normativ ce se referă la procesul de reglementare a activității de întreprinzător, astfel nu este necesar avizul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. |
|  |

 **Secretar de stat Cristina CEBAN**