**Виктор Назаренко: Только при реальной поддержке бизнеса и промышленности ЕАЭС мы решим стратегические задачи развития до 2025 года единой союзной системы технического регулирования**

*«Проектом Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года определены приоритеты развития единой системы технического регулирования, —* заявил член Коллегии (Министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссией ЕЭК Назаренко В.В. в ходе 13-го заседания Президиума Делового совета ЕАЭС, которое состоялось 15 мая 2020 г. в режиме видеоконференции. — *Они направлены на создание на союзном рынке условий для устранения технических барьеров в торговле через выработку единых требований к продукции и единых процедур оценки соответствия, совершенствование системы зашиты общего рынка от небезопасной продукции, а также повышение качества и конкурентоспособности производимой промышленностью Союза продукции через применение самых передовых требований и технологий»*. В связи с этим он отметил, что разработанный ЕЭК совместно с государствами-членами ЕАЭС проект Стратегических направлений учитывает достигнутый уровень интеграции в сфере технического регулирования и *«содержит девять мероприятий и 21 механизм достижения необходимого уровня безопасности выпускаемой на рынок продукции, повышения конкурентоспособности «союзной» продукции при максимальном снижении количества технических барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС»*.

На заседании обсуждались различные аспекты деятельности бизнеса в Евразийском экономическом союзе. Виктор Назаренко в рамках заседания выступил с презентацией на тему: «Стратегические направления развития системы технического регулирования в ЕАЭС до 2025 года». В ходе выступления Министр ЕЭК остановился на ряде проблем развития союзной системы технического регулирования, решение которых для стран ЕАЭС является критически важным, а также важность активного участия в их решении бизнеса и промышленности стран Союза.

В частности, это касается завершения разработки единых обязательных требований к продукции и процессам ее производства. *«Мониторинг исполнения Плана разработки технических регламентов ЕАЭС и изменений к ним показал, что с 2014 года из запланированных 23 проектов технических регламентов разработано только 12, а из 37 проектов изменений к ним — только 11, —* подчеркнул Виктор Назаренко. — *По всем невыполненным позициям Плана сроки разработчиками сорваны на два года и более.».*

В качестве причин член Коллегии (Министр) указал как на формальное отношение в государствах-членах ЕАЭС к проводимым процедурам согласования, так и на незаинтересованности отдельных уполномоченных органов в установлении четких единых обязательных требований, принятие которых исключит возможность им регулировать рынок за счет ведомственных национальных документов.

Виктор Назаренко особо отметил проблему создания базы современных стандартов как основы производства в Союзе конкурентоспособной продукции. Как подчеркнул Министр ЕЭК, «*потребность в ЕАЭС в современных стандартах непрерывно растет. При этом ни одна из стран Союза пока не поддержала предложение Комиссии о совместном финансировании разработки межгосударственных стандартов*». В связи с этим, он предложил представителям бизнеса и промышленности стран ЕАЭС принять более активное участие в решении данной проблемы.

Министр ЕЭК акцентировал внимание участников заседания на «*накопившихся проблемах в сфере аккредитации и оценки соответствия, которые не только не решаются, но и в значительной мере усугубляются».* Так, даже в условиях ограничений в мире в рамках предупреждения распространения короновирусной инфекции, отдельные органы по оценке соответствия стран ЕАЭС «умудряются» проводить анализ производства в третьих странах с массовой выдачей сертификатов на серийно выпускаемую зарубежную продукцию.

На деятельность таких органов по сертификации Комиссия постоянно обращает внимание соответствующих государственных органов всех стран Союза, в том числе и правоохранительных. Вместе с тем, действенных мер с их стороны, в первую очередь органов аккредитации и государственного контроля (надзора), по пресечению необоснованной выдачи документов об оценке соответствии не предпринимается.

Недостаточный контроль со стороны уполномоченных органов стран Союза за деятельностью по выдаче сертификатов на серийно выпускаемую зарубежную продукцию привел к тому, что ЕАЭС практически «открыл» свой рынок для импортных товаров*.* Виктор Назаренко подчеркнул, что «*если к необоснованной выдаче сертификатов добавить отсутствие в странах скоординированных реальных мер по противодействию обороту контрафактной и фальсифицированной импортной продукции, то для третьих стран на рынке Союза созданы благоприятные условия для «свободной торговли», при наличии для промышленности стран ЕАЭС — целого ряда внутрисоюзных барьеров».*

Министр ЕЭК отметил «*крайне низкую эффективность взаимодействия надзорных органов Союза по созданию эффективного механизма защиты единого рынка от небезопасных товаров»*. Несмотря на наличие ряда решений и рекомендаций ЕЭК, опыт реализации пилотного проекта по созданию информационной системы Союза об опасной продукции, который отрабатывается на примере шести технических регламентов ЕАЭС (низковольтное оборудование, продукция для детей и подростков, игрушки, транспортные средства, мясная и молочная продукция), не только продемонстрировал возможности видеть результаты работы каждого надзорного органа, участника пилотного проекта, но и получать достоверную информацию о соблюдении требований безопасности по находящейся в обращении продукции. *«Эта прозрачность в значительной мере является причиной самоустранения ряда надзорных органов от участия в этом проекте, —* отметил Министр ЕЭК. — *Комиссия очень заинтересована чтобы бизнес и члены Делового совета ЕАЭС не оставались в стороне от решения этих вопросов.».*

Он также обратил внимание участников мероприятия на то, что «*одним из наиболее перспективных факторов интеграции в сфере технического регулирования в рамках Союза является цифровизация*». Инициатива по созданию цифровых сервисов должна охватить все направления системы технического регулирования: нормирование требований к продукции, в том числе в части разработки технических регламентов и документов по стандартизации; оценку соответствия, аккредитацию и государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований ЕАЭС.

Среди основных ожидаемых эффектов внедрения цифровой инициативы в сфере технического регулирования — как ускорение вывода новой продукции на рынок, повышение качества союзной продукции, упрощение всех процедур, связанных с необходимостью выпуска продукции в обращение и сокращение затрат на их проведение, так и существенное повышение прозрачности деятельности всех участников системы технического регулирования, включая органы по аккредитации и по оценке соответствия.