**Materiał prasowy**

Warszawa 21.03.2018

**Jednolity rynek żywności UE**

 **Propozycje dotyczące przeciwdziałania oraz ograniczania barier pozataryfowych**

**Eksport polskiej żywności w roku 2017 przekroczył rekordową granicę 27 miliardów euro. Polska żywność eksportowana jest do ponad 70 krajów na całym świecie, jednak to wspólny rynek Unii Europejskiej jest dla polskich producentów żywności najważniejszym obszarem handlowym. Jego wartość dla polskich firm wyniosła w 2017 r. ponad 21 miliardów euro, co stanowiło 80% całego eksportu polskiej żywności. Narastający na rynku UE problem pozataryfowych barier w handlu żywnością pogłębiający obserwowane od kilku lat zjawisko protekcjonizmu, stanowi zatem bardzo poważne zagrożenie dla rozwoju polskiego eksportu i całej polskiej gospodarki.**

Wzmożone kontrole sanitarne, negatywne kampanie medialne, konieczność wieloletniego przechowywania dokumentów czy obowiązek dodatkowych certyfikacji to najczęstsze bariery z jakimi borykają producenci żywności na wspólnym rynku. Ich lista jest jednak dużo dłuższa.

*Przedsiębiorcy skarżą się na wykorzystywanie przez niektóre kraje np. Czechy, służb urzędowej kontroli żywności przeciwko polskim produktom. Typowym przykładem jest dokonywanie kontroli tuż przed końcem daty przydatności do spożycia produktu i klasyfikowanie ich według zupełni niejasnych kryteriów jako produkty o niewystarczającej jakości* – stwierdza **Andrzej Gantner** dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. *Mimo, że tego typu klasyfikacja jest całkowicie sprzeczna z prawem UE, polskie produkty można znaleźć na specjalnej stronie internetowej prowadzonej przez czeski resort rolnictwa. Możliwości odwołania się od tego typu ocen są praktycznie zerowe* – podkreśla Gantner.

Zdaniem **Czesława Siekierskiego**, Posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa PE *jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej jest jednolity wspólny rynek, który przynosi wszystkim jego uczestnikom znaczące korzyści, a przede wszystkim wzrost gospodarczy. Na skutek narastających barier w handlu żywnością wspólny rynek staje się nieefektywny i ograniczony. Komisja Europejska powinna jak najszybciej podjąć zdecydowane kroki w celu zahamowania zjawiska protekcjonizmu na rynku żywności UE.*

Najnowszy raport opracowany przez międzynarodową kancelarię Dentons w ramach programu Single Europe Varied Food pt. **„Wsparcie promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w eksporcie”** prowadzonego przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców we współpracy z organizacjami branżowymi, wskazuje na kluczowe dla przeciwdziałania zjawisku protekcjonizmu rozwiązania które mogłyby być podjęte przez Komisję Europejską w celu zmniejszenia zjawiska protekcjonizmu na rynku UE. Najważniejsze z nich to:

1. **Wprowadzenie wewnętrznego regulaminu w sprawie postępowania przed Komisją Europejską.** Uporządkowanie i ujęcie w sztywne ramy postępowania przed Komisją w sprawach dotyczących uchybienia przez państwo członkowskie zobowiązaniom traktatowym jest konieczne, by usprawnić prowadzenie postępowania. Wprowadzenie wewnętrznego regulaminu doprowadzi również do większej przejrzystości postępowania i uprości jego przebieg dla państw i innych podmiotów zainteresowanych jego przebiegiem.
2. **Nakładanie niezbędnych środków tymczasowych.** Wprowadzenie obligatoryjnego występowania przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych wobec państwa członkowskiego stosującego nieuzasadnione bariery handlowe ma na celu ochronę przedsiębiorców, a także zniechęcanie państw do stosowania nieuczciwych rozwiązań.
3. **Postępowanie eksperckie.** Ustanowienie grupy ekspertów specjalizujących się w barierach pozataryfowych na jednolitym rynku, który będą działać przy Komisji w sprawach dotyczących uchybienia przez państwo członkowskie zobowiązaniom traktatowym ma na celu odciążenie Komisji, a także zachęcenie państw członkowskich do polubownego rozwiązywania spraw dotyczących stosowania nieuzasadnionych barier.
4. **Doregulowanie działania systemu bezpieczeństwa żywności RASFF**. Doprecyzowanie regulacji dotyczących Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) konieczne jest z uwagi na potrzebę weryfikacji zawartych w Systemie informacji. Obowiązek weryfikacji/wykonywania badań zgłaszanych próbek przez akredytowane laboratoria sprawi, że w Systemie będą tylko te informacje, które faktycznie powinny się tam znaleźć z uwagi na bezpieczeństwo zdrowia ludzkiego.
5. **Odwrócony ciężar dowodowy.** W celu sprawniejszego postępowania przed Komisją państwo członkowskie, któremu zarzucono stosowanie nieuzasadnionych barier pozataryfowych będzie musiało udowodnić, że funkcjonujące na jego terytorium rozwiązania prawne są zgodne z prawem unijnym.
6. **Platforma dla udostępniania regulacji krajowych.** Stworzenie platformy internetowej zawierającej informacje odnośnie istniejących uzasadnionych barier handlowych oraz planowanych zmian w przepisach dotyczących kwestii wprowadzania danych grup towarów na terytorium państw członkowskich jest bardzo potrzebne i ma na celu usprawnienie wymiany handlowej wewnątrz Unii.

*Zaproponowane w raporcie zalecenia dla Komisji Europejskiej, mogłyby być relatywnie szybko wprowadzone w życie. Zatrzymanie narastającego wewnątrz Unii Europejskiej protekcjonizmu na rynku żywności, jest kluczowe dla rozwoju polskiego rolnictwa i przetwórstwa żywności* – podkreślił **Jerzy Wierzbicki** – prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

**Agnieszka Różańska** – dyrektor zarządzająca Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zwróciła uwagę na fakt, że polskie organizacje branżowe już od 2 lat postulują, aby Komisja Europejska zdecydowanie zajęła się barierami na wspólnotowym rynku żywności.

W lipcu 2016 r. dzięki działaniom programu Single Europe Varied Food odbyła się debata w Parlamencie Europejskim, potwierdzająca, że usprawnienie przepływu towarów i równe traktowanie podmiotów na rynku wewnętrznym to zagadnienia, które muszą stać się przedmiotem zdecydowanych działań ponieważ leży to w interesie wszystkich Państw Członkowskich oraz Unii Europejskiej jako ich wspólnoty. Niestety w ciągu dwóch ostatnich lat nie doszło do żadnych znaczących działań Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Zaapelowano do Rządu Polskiego o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zahamowanie praktyk protekcjonistycznych na rynku żywności UE, a w szczególności na niezwłoczne reagowanie na wykorzystywanie urzędowej kontroli żywności w tego typu praktykach. Zarówno producenci rolni, jak i przetwórcy oczekują szybkiego i efektywnego wsparcia w dyskusji z Komisją Europejską i jak najszybszego wdrożenia zaproponowanych w raporcie rozwiązań.

Powyższy materiał dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie:

fb.com/SingleEuropeVariedFood

Informacji dodatkowych udziela:

Monika Handzlik – Contact Europe, monika.handzlik@contacteurope.eu, tel. +48 664438818