

**Anexă**

**Informații generale privind raportul în temeiul articolului 16 alineatul (1) din**

**Regulamentul (UE) nr. 511/2014**

*Obligații internaționale care decurg din Protocolul de la Nagoya*

Protocolul de la Nagoya este un acord internațional adoptat în octombrie 2010[[1]](#footnote-1) în vederea punerii în aplicare a celui de al treilea obiectiv al Convenției privind diversitatea biologică (CBD)[[2]](#footnote-2), mai exact împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice. Se preconizează ca beneficiile să fie direcționate și să contribuie astfel la îndeplinirea primelor două obiective ale CBD, mai precis conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor diversității biologice.

Protocolul stabilește un cadru comun de principii și măsuri privind accesul la resurse genetice și împărțirea beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora (denumit, în mod obișnuit, „protocolul privind accesul și împărțirea beneficiilor”). Protocolul de la Nagoya vizează trei tipuri de măsuri: accesul, împărțirea beneficiilor și măsurile de conformitate. Toate părțile la protocol pot stabili măsuri privind accesul în exercitarea drepturilor lor suverane asupra resurselor genetice, având în vedere cerințele din protocol referitoare la astfel de măsuri (claritate, transparență, proceduri echitabile și nearbitrare privind accesul etc.). Măsurile privind accesul ar trebui să stabilească anumite condiții cu privire la modul de obținere a consimțământului prealabil în cunoștință de cauză din partea unei țări furnizoare și de stabilire a unor termeni conveniți de comun acord privind împărțirea beneficiilor între furnizorul și utilizatorul de resurse genetice. Cel de al doilea tip de măsuri, mai precis împărțirea beneficiilor, intră sub incidența acordurilor contractuale (termeni conveniți de comun acord) și face obiectul dreptului contractual. Cel de al treilea tip de măsuri se referă la stabilirea măsurilor de conformitate, aceasta fiind una dintre obligațiile stabilite prin protocol. Fiecare parte ia măsuri legislative, administrative sau de politică adecvate, eficace și proporționate pentru a se asigura că resursele genetice utilizate în cadrul jurisdicției sale au fost accesate în conformitate cu procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză și că s-au stabilit termeni conveniți de comun acord, în conformitate cu legislația țării furnizoare privind accesul și împărțirea beneficiilor. Pentru a sprijini conformitatea, fiecare parte ia măsuri corespunzătoare, după caz, pentru a monitoriza utilizarea resurselor genetice. În acest context, părțile trebuie să stabilească puncte de control în vederea colectării de informații relevante privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză și termenii conveniți de comun acord. Aceste informații sunt transmise Centrului pentru schimbul de informații privind accesul și împărțirea beneficiilor (ABSCH)[[3]](#footnote-3) și țării furnizoare. ABSCH este o platformă IT unde părțile încarcă toate măsurile legislative, administrative și de politică relevante; cum ar fi legislația privind accesul, permisele eliberate de țara respectivă (transpuse într-un certificat de conformitate recunoscut pe plan internațional), informații privind monitorizarea utilizării resurselor genetice (transpuse ulterior în comunicate privind punctele de control), informații privind autoritățile naționale competente etc. ABSCH permite schimbul de informații relevante între toate părțile implicate.

1. *Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică* a fost adoptat la 29 octombrie 2010 la Nagoya, Japonia, de către a zecea reuniune a Conferinței părților la CBD și a intrat în vigoare la 12 octombrie 2014, http://www.cbd.int/abs/. [↑](#footnote-ref-1)
2. Convenția ONU privind diversitatea biologică, adoptată în 1992 la Nairobi și deschisă spre semnare cu ocazia Summitului Pământului de la Rio (5 iunie 1992). CBD a fost aprobată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Deciziei Consiliului din 25 octombrie 1993 privind încheierea Convenției privind diversitatea biologică; JO L 309 din 13.12.1993, p. 1 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:31993D0626. [↑](#footnote-ref-2)
3. Articolul 14 din protocol. [↑](#footnote-ref-3)