## REPERE DIN ACTIVITATEA UIP

în primul semestru al anului 2010

## Publicatii


$>\quad \mathrm{Cu}$ ocazia celei de-a 54-a sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeii (New York, 1-12 martie 2010), UIP, în colaborare cu Divizia ONU pentru Promovarea Femeii, au lansat Harta Femeile în politică: 2010.

Publicația prezintă situația globală, la 1 ianuarie 2010, a participării femeilor în parlamente și guverne (procente naționale ale femeilor parlamentare și cu rang de ministru), situatia femeilor care ocupă cele mai înalte poziții în stat (șef de stat, președinte de parlament, prim-ministru), precum și progresele realizate la nivel de țări și regiuni.

La începutul anului 2010, femeile reprezentau 18,8\% din numărul total al parlamentarilor la nivel mondial, față de $11,3 \%$ în anul 1995, ceea ce echivalează cu o creștere de $0,5 \%$ pe an.

În clasamentul ponderii femeilor in parlamentele nationale, pe prima poziție se situează în continuare Ruanda ( $56,3 \%$ în prima Cameră și $43,6 \%$ în cea de-a doua Cameră), urmată, pe locurile 2 și 3 , de Suedia ( $46,4 \%$ ) și Africa de Sud ( $44,5 \%$ în prima Cameră și $29,6 \%$ în cea de-a doua Cameră). România se află pe pozitia 97, cu un procent de femei de 11,4\% în Camera Deputaților și $5,8 \%$ în Senat și ocupă penultimul loc la nivelul Uniunii Europene.

Din cele 262 de președinții de parlamente și camere parlamentare la nivel mondial, 35 sunt deținute de femei.

9 femei ocupă funcția de șef de stat și 11, funcția de șef de guvern. În medie, femeile dețin $16 \%$ din portofoliile ministeriale, iar un număr de 30 de țări au peste $30 \%$ femei în Executiv. Pe primele locuri în clasamentul
ponderii femeilor în guvern se află Finlanda, Republica Capului Verde, Spania și Norvegia. Față de anii precedenți, se constată o diversificare a portofoliilor încredințate femeilor, deși, pe ansamblu, ele dețin în continuare cu precădere portofolii legate de probleme sociale, copii, tineret, condiția femeii și, din ce în ce mai mult, protectia mediului.

> Publicația Este parlamentul deschis pentru femei? O evaluare prezintă principalele concluzii ale Conferinței comisiilor parlamentare pentru statutul femeii și a altor comisii cu atribuții în domeniul egalității de gen (Geneva, 28-29 septembrie 2009). Sunt prezentate: progresele realizate în ceea ce privește reprezentarea femeilor în parlamente, după cea de-a patra Conferință Mondială a Femeilor, de la Beijing; acțiunile și măsurile concrete întreprinse la scară globală pentru a facilita accesul femeilor în aceste instituții; o serie de recomandări pentru o implicare mai activă a parlamentelor în înlăturarea obstacolelor care împiedică participarea femeilor la viața politică.

|  |  |
| :--- | :---: |
| CUPRINS | Pagina |
| REPERE DIN ACTIVITATEA UIP |  |
| ACTIVITĂŢI ALE GRUI |  |
| - Reuniunea regională cu tema „Traficul de fiinte umane" | 2 |
| - Reuniunea UIP cu tema „Rolul parlamentelor in respectarea |  |
| drepturilor femeilor, la 15 ani după Beijing" |  |
| - Cea de-a 122-a Adunare a UIP ssi reuniunile asociate | 3 |
| - Cel de-al treilea Forum Parlamentar privind Societatea | 5 |
| Informatională | 11 |
| PARLAMENTUL ROMÂNIEI ȘI AGENDA ONU | 12 |
| ACTIVITĂȚI ALE GRUPURILOR DE PRIETENIE | 13 |

## - Reuniunea regională a Grupului 12 Plus cu tema „Traficul de ființe umane" (Londra, 22-23 februarie 2010)



Evenimentul a fost organizat de Parlamentul britanic și Uniunea Interparlamentară și s-a adresat parlamentelor membre ale Grupului geo-politic 12 Plus, grup care funcționează sub egida UIP și din care fac parte 45 de parlamente din Europa, parlamentele din Australia, Canada, Noua Zeelandă, precum și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și Parlamentul European, în calitate de observatori.

Au participat parlamentari din peste 20 de țări membre ale Uniunii Europene, reprezentanți ai guvernului britanic, UIP, Parlamentului European, Organizației Internaționale pentru Migrații s.a.

Parlamentul României a fost reprezentat de: dl. deputat Valeriu Ștefan Zgonea, secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților, președintele Grupului parlamentar pentru combaterea traficului de persoane din cadrul Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României; dna. deputat Petö Csilla-Mária, membră a Comitetului Director al GRUI și a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților; dl. deputat Angel Tîlvăr, membru al Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României și al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților.

În deschidere, au luat cuvântul: dl. John Bercow, Președintele Camerei Comunelor a Parlamentului britanic; dl. Martin Chungong, director, Secretariatul UIP; dl. Anthony Steen, președintele Grupului parlamentar britanic pentru combaterea traficului de femei și copii; dr. Roger Berry, președintele Grupului britanic al UIP.

Agenda reuniunii a inclus următoarele teme:
$\checkmark \quad$ situația traficului de persoane în Europa;
$\checkmark$ cooperarea pentru implementarea legislației în domeniu;
$\checkmark \quad$ politicile, strategiile și programele de acțiune in vigoare;
」 rolul comisiilor parlamentare și al grupurilor de lucru interministeriale.

Printre personalitățile care au făcut prezentări introductive s-au numărat: dl. Kent Olsson, fost președinte al Subcomisiei privind traficul de ființe umane, Adunarea Parlamentară a Consiliului

Europei; dna. Maria Grazia Giammarinaro, reprezentant special al OSCE pentru combaterea traficului de ființe umane; dl. Jonathan Martens, OIM; dl. Don Flynn, directorul Rețelei pentru drepturile migranților; dna. Olga Zudova, consilier juridic în cadrul Oficiului Națiunilor Unite împotriva Drogurilor și Criminalității.


La invitația organizatorilor, dl. deputat Valeriu Ștefan Zgonea a prezentat, în calitate de guest speaker, un raport intitulat Sistemul național român de combatere a traficului de ființe umane: realizări și provocări, conținând date și informații despre: principalele componente ale cadrului legislativ național (actele normative privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și criminalității organizate; respectarea drepturilor victimelor și ale martorilor și protecția acestora; asistența acordată persoanelor traficate); atribuțiile Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane; Strategia Națională și Planul de Acțiune în domeniu.

Au fost prezentate, de asemenea, obiectivele, atribuțiile și activitatea Grupului parlamentar pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României, cu accent pe contribuția acestuia la consolidarea cadrului legislativ în domeniu, monitorizarea transpunerii în practică a Strategiei Naționale, dezvoltarea cooperării cu alte parlamente, având ca scop, între altele, armonizarea, la nivel european, a reglementărilor în materie. A fost menționată și disponibilitatea Parlamentului României de a se implica în realizarea rapoartelor naționale inițiate de instituțiile guvernamentale și de a acorda sprijin pe parcursul procesului de pregătire a rapoartelor instituțiilor europene, prin facilitarea dialogului și schimburilor de informații cu acestea și cu parlamentele din statele membre UE.

În contextul discuțiilor privind cooperarea la nivel european și armonizarea legislației de prevenire și combatere a traficului de persoane, dl. deputat a precizat că identificarea soluțiilor optime de reducere a impactului acestui fenomen presupune, în primul rând, stabilirea unui standard conceptual care să conțină definiții, principii și obiective unanim acceptate de părțile interesate, dar și întelegerea clară a cauzelor profunde ale acestui flagel, identificarea corectă a grupurilor vulnerabile, cunoașterea modalitătion de recrutare a victimelor și a modului în care operează rețelele criminale.

Declarația finală adoptată de participanții la Reuniune recomandă parlamentarilor europeni: să promoveze o mai bună înțelegere a naturii și dimensiunii traficului de persoane; să adopte o legislație anti-trafic eficientă; să intensifice schimbul de informații și cooperarea interparlamentară în domeniu; să încurajeze coordonarea eforturilor pe care le fac principalii actori naționali și internaționali pentru combaterea traficului de persoane; să susțină măsurile de reabilitare a victimelor; să ratifice, dacă nu au făcut-o deja, Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane.

## * Reuniunea cu tema „Rolul parlamentelor în promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor, la 15 ani după Beijing" (New York, 2 martie 2010)



Reuniunea a fost organizată în colaborare cu Divizia ONU pentru Promovarea Femeii (UNDAW), în marja celei de-a 54-a sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeii (CSF). Tema generală - Rolul parlamentelor în promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor, la 15 ani după Beijing - a fost stabilită în concordanță cu tema prioritară a sesiunii CSF, respectiv Evaluarea implementării, după 15 ani, a Declarației și Platformei de Acțiune de la Beijing, și a rezultatelor celei de-a 23-a sesiuni speciale a Adunării Generale (2000) și conexiunile cu realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Au participat delegații parlamentare din țările membre UIP, delegații ale Parlamentului European și Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și reprezentanți ai unor organisme și adunări parlamentare cu statut de observator la UIP, respectiv: Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Parlamentul Pan-African, Confederația Parlamentară a Americii, Adunarea Parlamentară a Mediteranei, Fondul de Dezvoltare al Națiunilor Unite pentru Femei, Strategia Internațională a Națiunilor Unite pentru Reducerea Dezastrelor.


Delegația GRUI a fost alcătuită din dna. senator Mihaela Popa, vicepreședintă a GRUI și a Comisiei
pentru egalitatea de șanse a Senatului și dl. deputat Gheorghe Firczak, vicepreședinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a Camerei Deputaților.

Dezbaterile au fost moderate de dna. Pia Cayetano, președinta Comitetului UIP de Coordonare a Femeilor Parlamentare, membră a Senatului din Filipine și dna. Margaret Mensah-Williams, vicepreședintă a Consiliului Național din Namibia. În deschiderea reuniunii, a luat cuvântul dna. Rachel Mayana, sub-secretar general al Națiunilor Unite, consilier special pentru problematica de gen și promovarea femeii, director a.i. al UNDAW, iar pe parcursul lucrărilor s-a adresat participantelor E.S. dl. Garen Nazarian (Armenia), președintele CSF.

Programul a inclus patru sesiuni, pe următoarele subiecte:
a. participarea femeilor în parlament-primul pas către progres (evoluții pozitive și regrese înregistrate în ultimii 15 ani, la scară globală, în ceea ce privește prezența femeilor în parlament; principalele mecanisme de promovare a participării femeilor în viața politică);
b. integrarea perspectivei de gen în legislația națională (măsuri adoptate în diferite țări pentru eliminarea prevederilor legislative care discriminează femeile; direcții de dezvoltare a cadrului legislativ, în scopul transpunerii în practică a angajamentelor adoptate la Beijing);
c. respectarea drepturilor femeilor - de la egalitatea de jure la egalitatea de facto (modalități de lucru ale structurilor parlamentare cu atribuții in domeniu; rolul parlamentarilor in schimbarea mentalităților și depăşirea barierelor culturale; integrarea dimensiunii de gen în procesul bugetar și in mecanismele de aplicare a legii și de verificare, cu accent pe accesul la justiție și la căi de recurs);
d．parteneriate în sprijinul egalității de gen （relațiile dintre parlamente și instituțiile guvernamentale cu atribuții legate de egalitatea de gen；cooperarea cu societatea civilă；parteneriatele public－privat）．

Prezentările tematice au fost realizate de：dna．Rebecca Kadaga，vicepreședintă a Parlamentului din Uganda； dna．Sabine de Béthune，membră a Senatului din Belgia；dna．Rachel Shebesh，membră a Adunării Naționale din Kenya；dna．Youla A．Haddadin，expert， Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului，Divizia Drepturile Femeilor și Gen； dna．Fatema Khafagi，consultant regional pe probleme de gen，PNUD；dna．Colleen Lowe Morna，director executiv al Gender Links，Africa de Sud．


Dna．Anda Filip，director，Biroul Observatorului permanent al UIP la Natiunile Unite；dna．Rachel Shebesh； dna．Margaret Mensah－Williams；dna．Julie Ballington

Dezbaterile au fost precedate de prezentarea publicației UIP Harta „Femeile în politică：2010＂și a website－ului Rețelei Internaționale a Femeilor în Politică－ iKNOW Politics，realizate de dna．Julie Ballington， expert în cadrul Secretariatului UIP și，respectiv， prof．Drude Dahlerup，Universitatea din Stockholm， Suedia．

## CONTRIBUȚIA DELEGAȚIEI GRUI

În intervenția sa din cadrul primei sesiuni tematice，dna． senator Mihaela Popa a evidențiat：

」 rolul esențial pe care pot și trebuie să－l joace parlamentarii în transpunerea în practică a documentelor adoptate la Beijing și a angajamentelor asumate în cadrul procesului de follow－up；
」 reprezentarea total necorespunzătoare a femeilor în viața politică din România și，în general，în procesele decizionale la diferite niveluri；structura de gen a Parlamentului României este ilustrativă în acest sens； după alegerile legislative din 2008，organizate în baza unei noi legi electorale，ponderea femeilor parlamentare （foarte mică încă din legislatura anterioară）a scăzut și mai mult，mai cu seamă datorită situației din Senat，unde procentul femeilor s－a redus drastic，de la 9，5\％la 5，8\％；
totuși，pe fondul acestui dezechilibru de gen în Parlament pentru prima dată în România，o femeie ocupă poziția de președinte al Camerei Deputaților，a treia în ierarhia de stat；
」 eforturile de identificare，în parlament și la nivelul partidelor politice，a unor soluții pentru remedierea acestui deficit democratic major，care împiedică realizarea de facto a egalității de gen și consolidarea statutului femeii în societate（au fost menționate și prevederile noii Strategii Naționale privind Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați，pentru perioada 2010－2012，referitoare la participarea echilibrată a ambelor sexe la toate nivelurile de decizie）；
$\checkmark$ faptul că realizarea unor progrese vizibile în participarea politică a femeilor presupune o schimbare profundă de mentalitate，prin aplicarea unor măsuri eficiente de combatere a stereotipurilor de gen；în acest sens，o contribuție majoră revine educației și mass media．

În încheierea intervenției sale，dna．senator s－a referit la propunerea Secretarului General al Națiunilor Unite privind crearea unei „entități compozite＂a ONU pentru egalitatea de gen și promovarea femeii．Acest mecanism destinat unei abordări mai coerente și mai eficiente a egalității de gen în sistemul Națiunilor Unite，va avea un impact semnificativ și asupra eforturilor întreprinse în plan național pentru consolidarea statutului femeii．

## CONSTATĂRI，CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

－Deși ponderea de ansamblu a femeilor în parlamente se află la cel mai înalt nivel la scară globală， de $18,8 \%$ ，între parlamente persistă discrepanțe majore； in peste un sfert din numărul parlamentelor／camerelor parlamentare，femeile ocupă mai puțin de $10 \%$ ；
－Tinta inițială de $30 \%$ femei în parlament este departe de a fi atinsă，iar intrebarea „Este parlamentul cu adevărat accesibil femeilor？＂rămâne la fel de actuală；
－Introducerea cotelor de reprezentare s－a dovedit esențială pentru promovarea femeilor în politică；în cvasi－totalitatea celor 44 de camere parlamentare cu peste $30 \%$ femei，acest procent este rezultatul，sub o formă sau alta，al aplicării cotei de reprezentare；
－Totuşi，obstacolele cu care se confruntă femeile in politică，îndeosebi în parlamentele dominate de bărbați， nu pot fi înlăturate exclusiv prin aplicarea cotelor； excluderea și／sau marginalizarea femeilor in raport cu sfera politicii sunt determinate și de factori precum modul de finanțare a campaniilor electorale， manifestările de violență electorală și politică， prejudecățile și atitudinile discriminatorii；
－Pe ansamblu，se poate constata că，în anumite circumstante，cotele de reprezentare au stat la baza unor progrese istorice in participarea femeilor in politică； adesea，în absența cotelor sau atunci când ele nu sunt aplicate corespunzător，procesele de recrutare sunt mai puțin formalizate，ceea ce afectează șansele femeilor de a fi alese；

- În același timp, garanțiile constituționale privind egalitatea de gen pot avea un impact minim dacă nu se reflectă și nu sunt transpuse efectiv în legile electorale și în cele privind partidele politice;
- Partidele politice, principalele „porți" prin care femeile pot accede in parlament, sunt adesea chiar cele care îngreunează acest acces; partidele au rolul esențial in nominalizarea de femei pe listele de candidați și în plasarea lor pe pozititii eligibile; tot partidelor le revine sii rolul de a promova participarea femeilor în structurile decizionale din economie ssi din celelalte sectoare;
- După 15 ani de la Conferința de la Beijing, se constată că incă nu există o monitorizare sistematică a stadiului și modului de implementare a Platformei de Acțiune;
- La scară globală, sunt încă numeroase legi care discriminează femeile, chiar și în țări care au ratificat instrumentele internaționale în materie, precum Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor (CEDAW); parlamentele trebuie să examineze și să revizuiască aceste legi, în conformitate cu angajamentele internaționale;
- Parlamentele trebuie să-și asume un rol mai substanțial în monitorizarea legislației privind egalitatea de gen, prin crearea unor structuri specializate (comisii) și dezvoltarea unor instrumente care să îmbunătățească controlul parlamentar (cum ar fi bugetele care integrează dimensiunea de gen);
- Activitatea comisiilor parlamentare specializate trebuie evaluată periodic, iar cooperarea dintre ele trebuie încurajată, pentru a permite schimbul de informații și experiență;
- Se recomandă examinarea sistematică a legislației și prin prisma impactului ei asupra egalității de gen, prin raportare la prevederile instrumentelor internaționale, inclusiv CEDAW; pot fi avute în vedere şi unele exemple de mecanisme parlamentare novatoare, precum comisiile speciale însărcinate să auditeze cheltuielile prin prisma promovării egalității de gen;
- Aplicarea politicilor în domeniul egalității de gen trebuie susținută prin dezvoltarea, de către parlamente, a parteneriatelor cu toți factorii implicați, îndeosebi instituțiile guvernamentale și societatea civilă; pot avea contribuții pozitive implicarea bărbaților, ca parteneri pentru schimbare, dar și cultivarea unei relații reciproc avantajoase cu mass media.

În marja reuniunii, delegația GRUI a participat la un dejun de lucru oferit de Reprezentantul Permanent al României la Națiunile Unite, dna. ambasador Simona Mirela Miculescu, alături de președinta Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, dna. Maria Moța, care a participat la sesiunea CSF, și de președintele Subcomisiei senatoriale pentru Populație și Dezvoltare, dl. senator Tudor Udriştoiu, care a participat la Vizita la Națiunile Unite a Delegației Forumului Parlamentar European pentru Populație și Dezvoltare.

Discuțiile s-au axat pe problematica celei de-a 54-a sesiuni a CSF și poziția României în raport cu aceasta. Într-un plan mai general, au fost abordate prioritățile țării noastre la Națiunile Unite și modalitățile de reprezentare și acțiune în contextul noilor prevederi ale Tratatului de la Lisabona.

## * Cea de-a 122-a Adunare a Uniunii Interparlamentare și reuniunile asociate

(Bangkok, 26 martie-1 aprilie 2010)


La Adunarea UIP și reuniunile asociate au participat: delegații parlamentare naționale din 124 de țări; delegații ale membrilor asociați (Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Adunarea Legislativă Est-Africană, Parlamentul Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest; Comitetul Interparlamentar al Uniunii Economice și Monetare Vest-Africane); observatori din partea ONU și a unor agenții și programe din sistemul Națiunilor Unite (FAO, OIM, UNAIDS, UNICEF, UNCTAD, UNDESA, PNUD, UNESCO, UNHCR, UNIFEM, OMS s.a.), a unor rețele și adunări interparlamentare (Uniunea Parlamentară Africană, Uniunea Interparlamentară Arabă, Adunarea Parlamentară a CSI, Adunarea Parlamentară a Mediteranei, APCEMN, Parlamentul Pan-African s.a.), a Federației Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii, Internaționalei Socialiste, Human Rights Watch, Forumului Parlamentar pentru Arme Mici și Armament Ușor, Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate s.a.


Dna. deputat Carmen Axenie; dl. Gheorghe Barbu; dl. deputat Vasile Mocanu; dl. deputat Ionel Palăr

Din delegația GRUI, condusă de dl. deputat Ionel Palăr, secretar al Biroului Executiv al Grupului, membru al Consiliului Director al UIP, au făcut parte: dl. senator Vasile Ion, trezorier al GRUI, membru al Consiliului Director al UIP; dna. deputat Carmen Axenie, membră a Comitetului Director, membră a Consiliului Director al UIP; dl. senator Alexandru Mocanu, dl. senator Marian Iulian Rasaliu, dl. deputat Vasile Mocanu,
dl. senator Emilian Valentin Frâncu, membri ai Comitetului Director. La lucrările ASGP au participat dl. Gheorghe Barbu, secretarul general al Camerei Deputaților și dl. Constantin Gheorghe, secretar general adjunct al Senatului.

Adunarea UIP a fost deschisă oficial de ASR Prințesa Maha Chakri Sirindhorn a Thailandei. La ceremonia inaugurală au rostit alocuțiuni înalți oficiali ai țării gazdă - președintele Adunării Naționale (parlamentul), dl. Chai Chidchob; președintele Senatului, dl. Prasobsook Boondech; dl. Trairong Suwankiri, vice-prim ministru și președintele UIP, dr. Theo-Ben Gurirab (Namibia). Mesajul Secretarului General al Națiunilor Unite, dl. Ban Ki-moon, a fost prezentat de dr. Supachai Panitchpakdi, secretarul general al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comert și Dezvoltare (UNCTAD).

## CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul s-a reunit în zilele de 28 martie și 1 aprilie, pentru a adopta o serie de decizii privind componența, programele și politicile organizației. Consiliul:

」 a aprobat reafilierea la UIP a parlamentelor din Djibouti, Guineea-Bissau, Malawi și afilierea parlamentului din Seychelles;
$\checkmark$ a examinat rapoartele de activitate ale președintelui, secretarului general, comitetelor și altor organe de lucru ale UIP;
$\checkmark \quad$ a adoptat o Declarație referitoare la restrictiile de intrare, ședere și rezidență asociate HIV/SIDA, în care se subliniază că: la ora actuală există 52 de țări, teritorii și zone în care se aplică diferite restricții discriminatorii, determinate exclusiv de infecția cu HIV; cea mai bună modalitate de apărare a sănătății publice este asigurarea accesului persoanelor care circulă la informații și servicii privind HIV; parlamentarii din țări în care se aplică astfel de restricții trebuie să pledeze pentru eliminarea acestora și pentru dreptul la libera circulație al cetățenilor afectați de HIV/SIDA;
$\checkmark$ a adoptat, la propunerea Comitetului UIP privind drepturile omului ale parlamentarilor, un set de rezoluții privind cazuri de încălcare a drepturilor omului ale unor parlamentari din: Afganistan, Bangladesh, Belarus, Burundi, Cambodgia, Columbia, R.D. Congo, Ecuador, Eritreea, Filipine, Liban, Madagascar, Malaezia, Mongolia, Myanmar, Niger, Palestina/Israel, Ruanda, Federația Rusă, Sri Lanka, Turcia, Zimbabwe; în context, a examinat rezultatele a două vizite pe teren realizate de membrii Comitetului, în Niger (pentru evaluarea situației foștilor membri ai Adunării Naționale, for dizolvat de șeful statului, în mai 2009) și Columbia (pentru examinarea sesizărilor privind șapte asasinate, o autoexilare în urma amenințărilor cu moartea și trei cazuri de încălcare a dreptului la un proces corect);
$\checkmark \quad$ a analizat rezultatele celor mai recente conferințe specializate ale UIP și a aprobat calendarul reuniunilor viitoare;
$\checkmark \quad$ a trecut în revistă evenimentele organizate în colaborare cu agențiile și programele ONU, precum și proiectele derulate împreună cu PNUD, în sprijinul dezvoltării și promovării proceselor democratice; în context, a recomandat parlamentelor naționale să organizeze activităti prin care să marcheze, la data de 15 septembrie sau în preajma acestei date, Ziua Internațională a Democrației.

Cu ocazia dezbaterilor privind consolidarea reformei UIP, membrii Consiliului au fost invitați să reflecteze asupra posibilității de „re-creare" a UIP printr-o convenție internațională în care reprezentarea statelor - semnatare ale convenției - să fie încredințată parlamentelor naționale, astfel încât natura parlamentară a organizației să nu fie afectată.

## ADUNAREA

Cea de-a 122-a Adunare a UIP s-a întrunit în zilele de 28, 29, 31 martie și 1 aprilie, sub președinția dlui. Chai Chidchob, președintele Adunării Naționale din țara gazdă.

În prima zi de lucrări, s-a decis prin vot includerea pe agendă a unui punct de urgență intitulat Acțiunea parlamentelor pentru întărirea solidarității comunității internaționale față de populația din Haiti și Chile, în urma marilor catastrofe devastatoare cu care s-au confruntat și necesitatea intervenției de urgență în toate țările expuse, pentru o mai bună evaluare a riscurilor și pentru prevenirea și atenuarea consecintelor catastrofelor.

Membrii Adunării au participat la Dezbaterea generală privind situația economică, politică și socială din lume, cu tema Parlamentul în centrul reconcilierii politice și al bunei guvernări.

De asemenea, Adunarea a aprobat agenda viitoarei sesiuni de primăvară a UIP (Panama City, aprilie 2011), pentru care sunt propuse următoarele subiecte: asigurarea unui cadru legislativ adecvat, în scopul prevenirii violenței electorale, îmbunătățirii monitorizării alegerilor și asigurării unui transfer pașnic de putere; rolul parlamentelor în asigurarea dezvoltării durabile prin gestionarea resurselor naturale, a producției agricole și a schimbărilor demografice; transparență și responsabilitate in finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Lucrările Adunării s-au încheiat cu adoptarea a patru rezoluții privind temele examinate în comisii combaterea crimei organizate, îndeosebi a traficului de droguri, a vânzărilor ilegale de arme, a traficului de ființe umane și a terorismului transfrontalier; dezvoltarea formatelor de cooperare Sud-Sud și triunghiulare în sprijinul realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului; participarea tinerilor la procesul democratic - și punctul de urgență.

Delegația GRUI a contribuit cu observatiii, amendamente și propuneri la două din cele patru rezoluții. Astfel, la propunerea GRUI:

- in rezolutia privind combaterea crimei organizate, Adunarea recomandă:
$\checkmark \quad$ ratificarea, de către toate statele, a Convenției ONU împotriva corupției și asigurarea unei susțineri parlamentare adecvate pentru o functionare eficace a mecanismului de evaluare asociat Convenției, înființat recent;
$\checkmark \quad$ stabilirea unor mecanisme de monitorizare a impactului pe care legislatia, politicile și programele de combatere a traficului de persoane îl au asupra drepturilor omului, în concordanță cu principiile și orientările propuse de Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului;
$\checkmark$ promovarea, în cadrul asistenței pentru dezvoltare, a unor programe destinate consolidării sistemelor de justiție în țările vulnerabile la crima organizată;
- in rezoluția privind participarea tinerilor la procesul democratic, Adunarea recomandă:
$\checkmark \quad$ includerea unor reprezentanți ai tinerilor în delegațiile naționale la Adunarea Generală și la alte reuniuni din sistemul Națiunilor Unite;
$\checkmark \quad$ asigurarea de oportunități egale de participare în societate pentru tinerii cu dizabilități sau defavorizați din punct de vedere economic și/sau social;
$\checkmark$ dezvoltarea, de către parlamente, a unor instrumente destinate informării și sensibilizării tinerilor cu privire la/și încurajării implicării tinerilor în/procesele democratice parlamentare;
$\checkmark$ eforturi sporite pentru înlăturarea barierelor de ordin social, economic și cultural care împiedică accesul tinerelor fete la educatie.


## COMISIA PENTRU PACE ȘI SECURITATE INTERNAȚIONALĂ



Comisia a examinat tema Combaterea crimei organizate, îndeosebi a traficului de droguri, a vânzărilor ilegale de arme, a traficului de ființe umane și a terorismului transfrontalier.

În intervenția sa din cadrul dezbaterilor, dl. senator Marian Iulian Rasaliu a prezentat:
$\checkmark$ obiectivele și activitatea, inclusiv în planul cooperării interparlamentare, ale Grupului parlamentar pentru combaterea traficului de persoane, constituit în 2009 în cadrul Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentul României, pe modelul unei structuri similare din Parlamentul britanic, având mandatul de a asigura o abordare parlamentară coerentă şi eficace a problematicii traficului de persoane;
」 rolul parlamentelor în actualizarea și îmbunătățirea cadrului legislativ referitor la prevenirea și combaterea crimei organizate;
$\checkmark$ măsurile cele mai semnificative adoptate de România pentru completarea și îmbunătățirea legislației în materie și motivațiile care au stat la baza acestora;
」 modalități concrete prin care parlamentele se pot implica în eforturile de combatere a crimei organizate, de exemplu urmărirea, de către comisiile specializate, a participării guvernelor la mecanismele de monitorizare instituite pentru a evalua aplicarea, de către state, a instrumentelor internaționale în domeniu, precum cel asociat Convenției ONU împotriva corupției.

## COMISIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ, FINANȚE ȘI COMERȚ

La lucrările Comisiei, care a examinat tema Rolul parlamentelor în dezvoltarea cooperării Sud-Sud și triunghiulare pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, a participat din partea GRUI, dl. deputat Vasile Mocanu.

Dezbaterile au evidențiat: importanța cooperării Sud-Sud în cadrul agendei pentru dezvoltare, ca factor esențial pentru o creștere economică susținută a țărilor în curs de dezvoltare, mai ales în contextul crizei economice mondiale; necesitatea susținerii, de către parlamentarii țărilor dezvoltate și cei ai țărilor în curs de dezvoltare, a parteneriatelor pentru dezvoltarea Nord-Sud, stabilite prin acordurile ONU de la Monterrey (2002) și Doha (2008).

Parlamentelor din țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, precum și guvernelor respective, li se recomandă accelerarea eforturilor în sprijinul cooperării Sud-Sud și triunghiulare, ca instrument de reducere a sărăciei și de realizare a tuturor Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Parlamentele din Sud trebuie să adopte măsuri legislative adecvate și să vegheze asupra cheltuirii eficiente a fondurilor alocate, în vreme ce parlamentele din Nord trebuie să se asigure că angajamentele privind asistența oficială pentru dezvoltare sunt respectate, în ciuda crizei economice, dată fiind
importanța predictibilității fluxurilor de asistență. De asemenea, este necesară stabilirea, de către ONU și instituțiile specializate, a unor mecanisme eficiente de monitorizare și evaluare a progresului înregistrat și a îndeplinirii angajamentelor în materie, asumate de comunitatea internațională.

## COMISIA PENTRU DEMOCRAȚIE ȘI DREPTURILE OMULUI

Comisia a examinat tema Participarea tinerilor la procesul democratic.


În cadrul dezbaterilor, dl. senator Emilian Valentin Frâncu:
$\checkmark \quad$ a recomandat, pornind de la experiența României, includerea unor reprezentanți ai tinerilor în delegațiile oficiale la sesiunile Adunării Generale și la alte reuniuni din sistemul ONU ;
$\checkmark \quad \mathrm{s}-\mathrm{a}$ referit, cu titlu de exemplu, la câteva propuneri prezentate recent de tinerii membri ai delegației României la sesiunea Comisiei ONU pentru dezvoltare socială, referitoare la combaterea şomajului în rândul tinerilor, respectiv o participare mai substanțială a tinerilor la procesele decizionale privind piața muncii, utilizându-se în acest scop, în măsura posibilului, tehnologiile informației și comunicațiilor, care permit contribuții în timp real;
$\checkmark \quad$ a prezentat măsurile, îndeosebi cele care se adresează direct copiilor și tinerilor, adoptate recent de Senatul României pentru a asigura o mai mare deschidere a instituției către societatea civilă: dezvoltarea parteneriatelor cu școli și universități și organizarea de stagii de practică la Senat pentru studenți; crearea, pe website-ul Senatului, a secțiunii Programul Senat Junior, în scopul familiarizării adolescenților cu rolul și funcționarea Senatului;
$\checkmark$ a recomandat organizarea, în parlamente s,i în circumscripții, a unor evenimente prin care să se marcheze Anul Internațional al Tineretului: dialog și înțelegere reciprocă.

Venind in intâmpinarea preocupărilor membrilor și secretariatului UIP, de eficientizare a funcționării comisiilor permanente, dl. senator a propus: elaborarea, in etapa de pregătire a lucrărilor comisiei, a unor documente de sinteză și situații cu date comparative
referitoare la modul/măsura în care țările membre au abordat anumite aspecte cu relevanță pentru tema în discuție; solicitarea de informații cu privire la modul în care au fost transpuse în practică recomandările comisiei, pentru o evaluare a rezultatelor concrete a activității acesteia.

## REUNIUNEA FEMEILOR PARLAMENTARE

Reuniunea a avut loc în zilele de 27 și 31 martie, sub președinția dnei. Tassana Boontong, vicepreședintă a Senatului thailandez. Au participat aproximativ 200 de femei parlamentare, din peste 120 de țări. GRUI a fost reprezentat de dna. deputat Carmen Axenie.

Principalele subiecte pe ordinea de zi au fost următoarele:
$\checkmark$ rolul parlamentelor în implementarea Convenției privind drepturile copilului;
$\checkmark \quad$ lupta împotriva traficului de femei;
$\checkmark$ rolul femeilor în combaterea traficului de droguri;
$\checkmark \quad$ combaterea violenței față de femei, си accent pe situația femeilor aflate în detentie;
$\checkmark \quad$ participarea femeilor la viața politică.
Dezbaterile s-au axat pe: soluții concrete de prevenire a traficului de femei, de pedepsire a persoanelor vinovate și reabilitare a victimelor; contribuția femeilor și rolul lor în găsirea de soluții la problema drogurilor, dar și impactul acestui fenomen asupra femeilor și familiilor acestora.

În deschiderea discuțiilor privind eliminarea formelor de violență la adresa femeilor în toate sectoarele sociale, Printesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Ambasador UNIFEM al Bunăvoinței, a atras atenția asupra creșterii considerabile, în ultimii ani, a numărului femeilor deținute în închisori și a tratamentelor degradante și abuzurilor la care sunt supuse și a accentuat rolul ce revine femeilor parlamentare în identificarea de soluții, respectiv: adoptarea unei legislații eficiente, care să includă standarde și norme internaționale; măsuri de creștere a bugetelor alocate programelor de combatere a violenței împotriva femeilor și de asistență pentru victime; acțiuni de sensibilizare și creștere a responsabilității publice față de situația femeilor din închisori.

În urma alegerilor din ziua de 31 martie, dna. Syada Greiss (R.A. Egipt) a preluat președinția RFP; cele două funcții de vicepreședinte au revenit dnelor. Nurhayati Ali Assegaf (Indonezia) și Margaret Mensah-Williams (Namibia).

## GRUPUL GEOPOLITIC 12 PLUS

Grupul s-a reunit în preziua deschiderii oficiale (26 martie) și pe parcursul sesiunii, sub președinția dlui. John Austin (Marea Britanie). Din partea GRUI au participat dl. deputat Ionel Palăr, dna. deputat Carmen Axenie și dl. senator Vasile Ion.


Dna. deputat Carmen Axenie; dl. deputat Ionel Palăr; dna. Cristina Dumitrescu, secretarul tehnic al GRUI

În afara temelor curente, decurgând din agenda și programul sesiunii (alegerea punctului de urgență, decizii ale Comitetului Executiv, reprezentarea Grupului în organele de decizie și în structurile de lucru ale UIP, agenda viitoarelor sesiuni), s-a discutat în detaliu despre procesul de reformă a UIP, cu accent pe propunerea ca UIP să devină organizație internațională fondată pe o convenție.

## ASOCIAȚIA SECRETARILOR GENERALI DE PARLAMENTE

La reuniunea ASGP, ale cărei lucrări s -au desfăşurat in paralel cu sesiunea parlamentară, au participat dl. Gheorghe Barbu, secretarul general al Camerei Deputaților și dl. Constantin Gheorghe, secretar general adjunct al Senatului.

Lucrările au debutat cu prezentări ale sistemului parlamentar din țara gazdă, realizate de secretarii generali ai Camerei Reprezentanților și Senatului Thailandei, dl. Pitoon Pumhiran și, respectiv, dna. Suvimol Phumisingharaj.

Programul reuniunii a inclus:
a. comunicări, urmate de întrebări și răspunsuri, între care:
$\checkmark \quad$ Noile laboratoare de idei ale Adunării Nationale coreene: biroul pentru buget ssi serviciul pentru cercetare (Republica Coreea);
$\checkmark \quad$ Un hemiciclu pentru secolul XXI (Portugalia);
$\checkmark$ Declaratiii ale minişstrilor în ședintetele parlamentului (India);
$\checkmark$ Procesul de autoevaluare in Camera Reprezentantilor din Parlamentul olandez (Olanda);
$\checkmark$ Rolul înaltilor functionari parlamentari (Canada);
$\checkmark \quad$ Independenta administratiei parlamentare (India);
$\checkmark$ Evaluarea potentialului profesional al functionarilor parlamentari (Federatia Rusă);
$\checkmark$ E-democratie și e-parlament in Afganistan: realizări, planificări și sugestii (Afganistan);
$\checkmark \quad$ Coridoarele parlamentului: mărturii ale istoriei parlamentare sau o reflectie a poporului (Africa de Sud);
b. dezbateri generale, pe următoarele teme:
$\checkmark \quad$ Activitatea comisilor in afara parlamentului (moderator: dl. Marc Bosc, vicepreședinte al ASGP; Camera Comunelor, Canada);
$\checkmark$ Petititile adresate parlamentului (moderator: dl. V.K. Agnihotri, Consiliul Statelor, India);
$\checkmark \quad$ Manifestatiile parlamentarilor ssi ale vizitatorilor în cadrul ședintelor publice ssi reguli de mentinere a ordinii (moderator: dl. Ulrich Schöler, Bundestag, Germania).


În cadrul dezbaterii privind Activitatea comisilor in afara parlamentului, dl. Gheorghe Barbu a prezentat modul în care comisiile de specialitate din Camera Deputaților își organizează și desfășoară activitățile în exteriorul instituției, în vederea îndeplinirii principalelor atribuții. În acest sens, s-au făcut referiri la: nevoia de informare și documentare a parlamentarilor asupra aspectelor locale din colegiile și circumscripțiile electorale în care au fost aleși; exercitarea, de către Legistiv, a funcției de control parlamentar; importanța participării parlamentarilor la dezbateri publice, reuniuni și conferințe, atât în țară, cât și în străinătate și rolul lor în dezvoltarea și consolidarea contactelor bi- și multilaterale cu alte state. De asemenea, a fost subliniată importanta schimburilor de informații între forurile legislative, în scopul împărtăṣirii bunelor practici, ca modalitate de eficientizare a activității parlamentare, atât la nivelul administrației, cât și în domeniul legislativ.

La rândul său, dl. Constantin Gheorghe s-a referit la: organizarea și funcționarea comisiilor Senatului (număr, atribuții, program de lucru, caracterul ședințelor etc.); activitătile care pot fi desfăşurate de acestea în afara Senatului, în țară (vizite de lucru în teritoriu; colaborare permanentă sau punctuală pe anumite teme de interes reciproc cu instituții/organizații naționale și cu reprezentanțele în România ale unor organizații internaționale; participarea la programul vizitelor oficiale în România ale reprezentanților structurilor parlamentare omoloage din parlamentele altor tặri etc.) și în străinătate (vizite oficiale de lucru/reuniuni organizate de comisiile omoloage din parlamentele altor taări, în general, pe bază de reciprocitate; participarea la misiuni în străinătate și reprezentarea Parlamentului României în structuri consacrate de cooperare parlamentară la nivel european și internațional etc.).

În contribuția la dezbaterea cu tema Manifestatitile parlamentarilor sau cetătenilor în cadrul ședintelor publice, dl. Constantin Gheorghe a trecut în revistă dispozițiile regulamentare referitoare la menținerea ordinii în cadrul ședințelor, cu sau fără caracter public ale Senatului, menționând atribuțiile președintelui de ședință și tipurile de sancțiuni ce pot fi aplicate în cazul abaterilor de la regulament și de la normele generale ale deontologiei parlamentare.


În cadrul dezbaterii privind Petititile adresate Parlamentului, dl. Constantin Gheorghe a subliniat că dreptul la petitionare este garantat de Constituția României și a oferit detalii despre: modalitățile concrete de petitionare; obiectul petititilor primite la Senat; structurile Senatului (parlamentare și administrative) cu responsabilități în coordonarea și gestionarea relației cu societatea civilă și a comunicării dintre instituție și cetățeni; facilitățile oferite de website-ul Senatului.

## ALTE EVENIMENTE

Panelul cu tema Apa: păstrarea oceanelor noastre (30 martie) s-a axat pe securitatea maritimă și guvernarea oceanelor. Pe parcursul discuțiilor, moderate de dl. P. Phalusuk, președintele Grupului parlamentar de lucru privind apa din Parlamentul Thailandei, au fost evidențiate: progresele realizate în asigurarea dezvoltării durabile a resurselor oceanelor, o dată cu adoptarea Convenției ONU privind dreptul mării, a Agendei 21 și a altor instrumente; necesitatea unei mai bune integrări a mecanismelor instituționale care se ocupă cu problematica oceanelor; importanța onorării, de către state, a angajamentelor stipulate in Rezoluția 60/30 (2005) a Adunării Generale, privind Oceanele și dreptul mării.

Sesiunea de informare cu tema Rolul parlamentarilor in asigurarea innregistrării tuturor nașterilor (30 martie) a fost organizată de Comitetul UIP pentru promovarea respectării dreptului internațional. Pornind de la premisa că înregistrarea la naștere reprezintă un drept fundamental al fiecărui copil și de la constatarea că există încă milioane de copii neînregistrați la naștere, participanții au examinat problema înregistrării nașterilor cu precădere în rândul solicitanților de azil, refugiaților, apatrizilor și persoanelor strămutate.

Reuniunea cu tema Asigurarea eficientei asistentei pentru dezvoltare - ce trebuie să ştie parlamentarii? (31 martie) a avut drept scop prezentarea unor exemple concrete ale modului în care funcționează cooperarea pentru dezvoltare și a mecanismelor prin care parlamentarii se pot implica în elaborarea și implementarea politicilor în domeniu, evidențiindu-se și faptul că noul context economic impune o redefinire a rolului și responsabilităților parlamentelor.

Reuniunea cu tema Consolidarea cadrului legislativ al cooperării internationale în cazul unor dezastre (31 martie) a fost organizată în colaborare cu Federația Internațională a Societăților Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Pornind de la necesitatea adoptării - înainte de apariția unei crize - a unui cadru legislativ care să permită facilitarea și monitorizarea asistenței externe în caz de catastrofă, participanții au recomandat elaborarea unui model de lege care să îi ajute pe parlamentari să integreze în legislația internă Liniile directoare privind facilitarea și reglementarea, la nivel național, a operațiunilor internaționale de salvare și de asistență în caz de dezastru.

## ÎNTREVEDERI ALE DELEGAȚIEI GRUI

Cu ocazia sesiunii inaugurale a Adunării, în cadrul unei scurte întâlniri cu șeful delegației române, dl. deputat Ionel Palăr, Preşedintele Senatului Thailandei, dl. Prasobsook Boondech, a evocat cu plăcere vizita sa în România, din anul 2009, la invitația Președintelui Senatului, dl. Mircea-Dan Geoană, a apreciat calitatea discuțiilor bilaterale avute cu acel prilej și a reiterat mulțumirile sale pentru ospitalitatea de care s-a bucurat pe durata vizitei.


Interlocutorii și-au exprimat disponibilitatea de a dezvolta cooperarea și dialogul dintre parlamentele României si Thailandei, prin continuarea schimbului de vizite la cel mai înalt nivel si intensificarea colaborării dintre grupurile parlamentare de prietenie.

La invitația președintelui Grupului parlamentar de prietenie Thailanda-România, ${ }^{1}$ gen. Kasemsak Plooksawat, senator, vicepreședinte al Comisiei de apărare a Senatului thailandez, delegația GRUI a participat la un dineu de lucru pe parcursul căruia

[^0]s -a discutat despre: specificul sistemelor parlamentare din cele două țări; stadiul relațiilor bilaterale în plan parlamentar; necesitatea și posibilitățile de valorificare la un nivel superior a potențialului cooperării bilaterale, îndeosebi prin dezvoltarea schimburilor economice și echilibrarea balanței comerciale, care înregistrează un deficit în defavoarea părții române.

În marja reuniunii ASGP, secretarul general al Camerei Deputaților, dl. Gheorghe Barbu a avut întrevederi cu secretarul general al Camerei Reprezentanților din Uruguay, dr. José Pedro Montero, și cu secretarul general adjunct al Bundestag-ului german, dl. Ulrich Schöler.

## * Cel de-al treilea Forum Parlamentar privind Societatea Informațională

(Geneva, 3-5 mai 2010)


Forumul, cu tema Tehnologia Informatiei ssi Comunicatiilor și criza economică mondială: situatie actuală și perspective, a fost organizat de UIP, în colaborare cu Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite (UNDESA), Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) și Centrul Global pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor în Parlamente.

Obiectivul principal al reuniunii a fost promovarea dialogului și schimburilor de experiență cu privire la acțiunile parlamentare ce pot fi întreprinse în sprijinul Societății Informaționale, în contextul măsurilor de atenuare a impactului crizei economice.


GRUI a fost reprezentat de dl. deputat Relu Fenechiu, președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților și de dl. senator Gheorghe Marcu, membru al Comisiei economice, industrii și servicii a Senatului.

În deschiderea lucrărilor, au rostit alocuțiuni: dl. Sha Zukang, secretar general adjunct al UNDESA; dl. Anders B. Johnsson, secretarul general al UIP; dr. Hamadoun Touré, secretarul general al UIT.

Programul a inclus șapte sesiuni tematice:

1. contributitia TIC la redresarea economică și socială;
2. investitiile în rettele de bandă largă și de nouă generatie, în sprijinul dezvoltării şi inovatiei;
3. contributia e-guvernării la competitivitatea economiilor nationale și eficacitatea sectorului public;
4. creștere economică, oportunităti sociale și liberalizarea telecomunicatiilor;
5. impactul negativ al infractiunilor informatice asupra sectorului financiar și economiei;
6. autorităti naționale și mecanisme de reglementare, într-un mediu în schimbare;
7. industria TIC in confruntare cu criza.

În intervenția sa din cadrul celei de-a doua sesiuni, dl. deputat Relu Fenechiu a prezentat: situația sectorului TIC din România, cu accent pe Strategia Națională de Comunicattii pentru perioada 2009-2015; evoluția comunicațiilor de bandă largă în zonele urbane și rurale; preocuparea permanentă a factorilor decizionali pentru creșterea gradului de utilizare și asigurare a calității și accesibilității conexiunii la internet in toate sectoarele vieții economico-sociale.

Totodată, a subliniat necesitatea: extinderii retelelor de bandă largă, care reprezintă un vector de dezvoltare economică și un mijloc de a depăși criza actuală, prin crearea de noi locuri de muncă și încurajarea investițiilor pe termen lung; întăririi capacității instituționale a parlamentelor în utilizarea noilor tehnologii de comunicații; asigurării integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice.

În cadrul Forumului, participanții au examinat Cadrul de Acțiune e-Parlament 2010-2020. Documentul a fost elaborat de Centrul Global pentru TIC în Parlamente în scopul de a facilita coordonarea și colaborarea între actorii relevantii, naționali și internaționali, pentru realizarea a cinci obiective strategice, care vizează atât necesitătịle în materie de politici, cât și cerințe tehnologice:

1. elaborarea de politici naționale și internaționale in sprijinul unei Societạți Informaționale echitabile și inclusive;
2. o conectare mai bună a parlamentelor cu circumscriptiile electorale;
3. un acces sporit la legislație și la procesul de legiferare;
4. asigurarea condițiilor care să permită tuturor parlamentelor lumii să utilizeze TIC în exercitarea funcțiilor legislativă, de control și de reprezentare;
5. dezvoltarea unui program de asistență în domeniul TIC pentru parlamente, mai solid și mai bine coordonat.

Principalele concluzii ale celor trei zile de dezbateri au fost prezentate de dl. Obed Kopeng Bapela, președintele Adunării Naționale din Africa de Sud și evidențiază aspectele pe care parlamentarii trebuie să le aibă în vedere cu prioritate în actualul context economic și social:
•TIC au o contribuție semnificativă la creșterea productivității în numeroase sectoare industriale, constituie un motor al redresării economice, o sursă de oportunități sociale și de locuri de muncă, un stimulent al inovării și competiției;
$\checkmark \quad$ investițiile in infrastructura de bandă largă sunt vitale pentru reducerea decalajului dintre zonele urbane și cele rurale și pentru cressterea accesului la servicii de comunicații, în special în țările in curs de dezvoltare;
$\checkmark$ rețelele de telefonie mobilă pot asigura, pe termen scurt, într-o măsură semnificativă, accesul la bandă largă, însă performanța lor este sub cea a rețelei fixe; o abordare strategică necesită o combinație de rețele fixe și mobile, având ca obiectiv pe termen lung infrastructura pe bază de fibră optică;
$\checkmark \quad$ leginitorii trebuie să asigure un mediu legislativ propice accesului tuturor la serviciile și aplicațiile e-guvernare, în condiții de eficiență, transparență și responsabilitate;
$\checkmark$ în paralel cu economia on-line, dezvoltată pe baze legale, se remarcă o creștere a economiei subterane gestionată de infractori cibernetici; actualele amenințări cibernetice sunt atât de serioase încât nu vor putea fi eliminate decât prin măsuri globale;
」 promovarea creșterii economice și dezvoltării durabile prin intermediul TIC presupune existența unui cadru legislativ și de reglementare adecvat și independențta organismelor și autorităților de reglementare;
$\checkmark \quad$ comunicarea dintre parlamente ssi organismele de reglementare trebuie să aibă în vedere aspecte precum promovarea concurenței în domeniul serviciilor TIC, extinderea capacității de bandă largă, stimularea investițiilor în domeniu și asigurarea unui acces echitabil la TIC;
$\checkmark \quad l a \quad$ nivelul Națiunilor Unite și al altor organizații internaționale se fac eforturi notabile pentru examinarea diferitelor aspecte ale Societății Informaționale, facilitându-se astfel buna documentare a proceselor decizionale; totuşi, guvernele naționale și sistemul internațional trebuie să asigure, într-o măsură mai mare, colectarea datelor celor mai relevante, în scopul evaluării impactului economic și social al dezvoltării Societății Informaționale.

## PARLAMENTUL ROMÂNIEI ȘI AGENDA ONU



* Dl. senator Tudor Udriștoiu, președintele Subcomisiei pentru Populație și Dezvoltare a Senatului, a participat la Vizita la Națiunile Unite a Delegației Forumului Parlamentar European pentru Populație și Dezvoltare (New York, 1-5 martie 2010), organizată cu ocazia celei de-a 54-a sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeii.

Delegația a avut întrevederi cu oficiali din sistemul Națiunilor Unite (UNFPA, UNIFEM, UNAIDS, UNDP) și cu reprezentanți ai societății civile (Population Council, Women Deliver, International Women's Health Coallition, International Planned Parenthood Federation), ai Delegației Comisiei Europene la Națiunile Unite și ai Sfântului Scaun și a participat la segmentul la nivel înalt al sesiunii CSF.
Dl. senator Șerban Rădulescu, membru al Subcomisiei pentru Populație și Dezvoltare a Senatului, a participat la Conferința parlamentară cu tema Realizarea dreptului la sănătate prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului pentru sănătate (Bruxelles, 1 martie 2010).

Invitat în calitate de key-note speaker la dezbaterile privind Acțiunea parlamentarilor în sprijinul sănătății globale și al ODM-exemple de leadership parlamentar, dl. senator a prezentat modul în care România a demarat asistența pentru dezvoltare în domeniul sănătății globale, cadrul legislativ și instituțional, contextul economico-social și realizările obținute in primii doi ani de la asumarea statutului de donator.

* În ziua de 18 mai 2010, Subcomisia pentru Populație și Dezvoltare a Senatului, în colaborare cu reprezentanța în România a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și Societatea pentru Educație Contraceptivă și Sexuală, au organizat, la Senat, Reuniunea cu tema Asistența oficială pentru dezvoltare în sprijinul sănătății globale: provocări și oportunităṭi pentru România.

Participanții - reprezentanți ai comisilor parlamentare cu responsabilități în domeniul cooperării pentru dezvoltare și in problematica populației și dezvoltării, Ministerului Afacerilor Externe, sistemului ONU, mediului academic și societății civile - au discutat despre asistența pentru dezvoltare oferită de România, în calitate de membru al Uniunii Europene, cu accent pe asistența în sprijinul sănătății globale (ODM 4-Reducerea mortalității infantile și 5 - Îmbunătățirea sănătății materne), precum și despre rolul și implicarea parlamentarilor in orientarea și asigurarea implementării politicii naționale în materie. În cadrul reuniunii a fost prezentat studiul Euromapping 2009, care oferă date comparative privind contribuțiile țărilor europene la cooperarea internațională pentru dezvoltare. Studiul a fost realizat de Forumul European pentru Populație și Dezvoltare și Fundația Germană pentru Populația Lumii, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

## ALIANȚ A CIVILIZAȚTILOR

United Nations Alliance of Civilizations
Many cultures. One humanity.
Sub înaltul patronaj al Președintei Camerei Deputaților, dna. Roberta Alma Anastase, în ziua de 18 mai 2010, a avut loc, la Palatul Parlamentului, Ceremonia de lansare oficială în România a Alianței Civilizațiilor.

Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Diversității Culturale (21 mai), la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe, cu sprijinul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, al Departamentului pentru Relații Interetnice al Guvernului și al Agențiilor Rezidente ONU în România. Au participat parlamentari, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai mediului academic, asociațiilor de tineret, organizațillor minorităților naționale, corpului diplomatic și mass media. În cadrul Ceremoniei, a fost semnată Carta Alianței Civilizațiilor, reprezentând un angajament comun de promovare a diversității culturale, etnice și religioase în România.

# ACTIVITĂŢI ALE GRUPURILOR PARLAMENTARE DE PRIETENIE în primul semestru al anului 2010 

## VIZITE OFICIALE

* Vizita în România a domnului deputat Guido Melis, Președintele Grupului parlamentar de prietenie Italia-România (23 februarie 2010)


În ziua de 23 februarie, dl. deputat Guido Melis, președintele Grupului parlamentar de prietenie Italia - România, a avut o întrevedere cu membrii Grupului parlamentar de prietenie omolog, condus de dl. senator Marius Sorin Ovidiu Bota.

Discuțiile s-au axat pe posibilitățile de intensificare a cooperării parlamentare bilaterale, în special a relațiilor dintre comisiile de specialitate din cele două Parlamente, precum și pe contribuția grupurilor de prietenie la

identificarea unor căi și mijloace de sprijin reciproc al intereselor celor două țări și la extinderea colaborării româno-italiene în plan politic, economic și cultural.


Vizita a avut loc la invitația dnei. Elke Tindemans, președinta Grupului de prietenie Belgia România din Parlamentul Regatului Belgiei.

Din delegația parlamentară condusă de președintele Grupului de prietenie România-Belgia, dl. senator Ioan Mang, au făcut parte: dl. deputat Márton ÁrpádFrancisc și dl. senator Vasile Pintilie, vicepreședinte, respectiv, secretar ai Biroului Executiv al Grupului; dnii. deputați Adrian Năstase și Mircea Dușa, vicepreședinți ai Camerei Deputaților, membri ai Grupului.

La nivel parlamentar, programul vizitei a inclus întrevederi cu: dl. Jean Charles Luperto, președintele Parlamentului Comunității franceze; dl. Jean Peumans, președintele Parlamentului Flamand; dna. Corinne Permentier, prim-vicepreședintă a Camerei Reprezentanților; dna. Sabine de Bethune, președinta Grupului belgian al UIP.


Convorbiri cu pressedintele Parlamentului Flamand
Discuțiile au evidențiat stadiul excelent al relațiilor dintre România și Belgia, dorința reciprocă de consolidare a parteneriatului bilateral la nivel politic, social, economic și cultural, obiectiv la realizarea căruia cele două grupuri de prietenie au avut și continuă să aibă o contribuție
deosebită. S-a manifestat interesul reciproc de dezvoltare a cooperării la nivelul Uniunii Europene, în domenii precum energia, integrarea socială a romilor, infrastructura portuară și protecția mediului înconjurător.


Colocviul cu tema „130 de ani de relații diplomatice româno-belgiene"

Pe parcursul vizitei, delegația română a participat la Colocviul cu tema 130 de ani de relații diplomatice româno-belgiene și la Dezbaterea privind Rolul parlamentelor naționale din statele membre UE în etapa post Tratatul de la Lisabona, în cadrul cărora s-a pus accentul pe: procesul de coordonare a pozițiilor parlamentare la nivel național și european; modalitățile de consolidare a rolului parlamentelor naționale printr-o implicare mai mare a cetățenilor; mecanismele de control parlamentar; rolul parlamentelor în politica externă și de securitate europeană.

Cu ocazia prezenței parlamentarilor români la Bruxelles, a fost inaugurată, la sediul Parlamentului belgian, o expoziție de pictură și sculptură a unor artiști români, intitulată Repere artistice europene.

Delegația s-a bucurat de o primire extrem de călduroasă și la nivelul administrației publice locale, cu ocazia întrevederii cu dl. Marc Van Peel, viceprimarul orașului Anvers.

* Vizita în România a domnului deputat Ilan Gilon, Președintele Grupului parlamentar de prietenie Israel-România (22-24 martie 2010)


Oaspetele a fost primit de dl. deputat Adrian Năstase, vicepreședinte al Camerei Deputaților și a avut întrevederi cu: dl. deputat Korodi Attila, președintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților și cu membri ai Comisiei; dl. deputat Victor Paul Dobre, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților și cu membri ai Comisiei; dl. deputat Gabriel Petru Vlase, președintele Grupului de prietenie România-Israel și cu membri ai Grupului.

În cadrul convorbirilor bilaterale au fost evidențiate legăturile tradiționale de prietenie dintre cele două țări și importanța dezvoltării relațiilor dintre Parlamentul României și Knesset, la toate nivelurile. Au fost abordate și aspecte legate de evoluțiile recente din Orientul Mijlociu și problematica regională, în general, și s-a reiterat dorința reciprocă de extindere a cooperării bilaterale la nivel politic, economic și cultural, inclusiv prin intermediul celor două grupuri de prietenie.

La nivelul Executivului, dl. deputat Gilon a avut o întrevedere cu dna. Ioana Mihaela Leșe, președinta


Întrevederea domnului deputat Ilan Gilon cu membrii Grupului parlamentar de prietenie România-Israel

Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, prilej cu care a fost realizată o prezentare succintă a cadrului legislativ românesc în domeniul protecției și promovării drepturilor acestor persoane.

Un subiect important pe agenda discuțiilor bilaterale situația comunității evreiești din România - a fost abordat în cadrul întâlnirilor cu dl. deputat Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România și alți reprezentanți ai Federației, precum și cu dr. Mihail Ionescu, directorul general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel". În același context s-a înscris și vizita la Monumentul Holocaustului din București.

* Vizita în România a delegației Grupului parlamentar de prietenie Thailanda-România² (20-25 iunie 2010)


Vizita delegației Grupului parlamentar de prietenie Thailanda-România, condusă de gen. Kasemsak Plooksawat, Președintele Grupului și vicepreședinte al Comisiei de apărare a Senatului thailandez, are loc la invitația dlui. deputat Dragoș-Adrian Iftime, președintele Grupului parlamentar de prietenie omolog.

În proiectul de program sunt incluse întrevederi la: Parlamentul României - Grupul parlamentar de prietenie

România-Thailanda, Comisiile pentru politică externă ale Camerei Deputaților și Senatului; la nivelul Executivului - Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului; la conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României.

Sunt prevăzute, de asemenea, întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice locale și vizitarea unor obiective turistice, la Sinaia și Brașov, precum și vizitarea unor obiective culturale din București.

## ÎNTÂLNIRI BILATERALE cu ocazia vizitelor oficiale în România ale unor delegații străine



11 ianuarie 2010
Întrevedere a domnului senator Gheorghe David, președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Azerbaidjan și a membrilor Grupului, cu delegația parlamentară azeră condusă de doamna deputat Melahat Ibraghimgyzy, președinta Comisiei de conturi și membră a Comitetului social-politic al Parlamentului Republicii Azerbaidjan

31 martie 2010
Întrevedere a domnului deputat Eugen Constantin Uricec, președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Polonia și a membrilor Grupului, cu delegația Comisiei pentru afaceri externe a Senatului Republicii Polone, condusă de domnul Leon Kieres, președintele Comisiei


14 aprilie 2010
Întrevedere a domnului senator Fekete-Szabó András-Levente, președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Bosnia și Herțegovina și a membrilor Grupului, cu delegația Comisiei comune pentru securitate și apărare a Adunării Parlamentare din Bosnia și Herțegovina, condusă de domnul Branko Zrno, președintele Comisiei

[^1]

Întrevedere a domnului deputat Daniel Stamate Budurescu, președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Republica Socialistă Vietnam și a membrilor Grupului, cu delegatia Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Republicii Socialiste Vietnam, condusă de domnul Nguyen Van Son, președintele Comisiei

15 iunie 2010
Întrevedere a domnului deputat Marin Almăjanu, președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Republica Algeriană Democratică și Populară și a membrilor Grupului, cu delegația Comisiei afacerilor externe, cooperării și emigrației a Adunării Populare Naționale din Algeria, condusă de domnul Abdelhamid Siafif, președintele Comisiei


## 23 iunie 2010

Întrevedere a domnului senator Vasile Mustătea, președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Irlanda și a membrilor Grupului, cu delegația Comisiei comune pentru control european a Parlamentului Irlandei, condusă de domnul John Perry, președintele Comisiei


```
Buletin Informativ
realizat de Secretariatul tehnic al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
cu sprijinul
Direcției Generale pentru Relații Parlamentare Externe a Senatului
si al
Direcției Generale Afaceri Externe a Camerei Deputaților
Coordonator: Deputat Emil Radu MOLDOVAN, Președintele GRUI
Colectiv redacțional: Cristina DUMITRESCU, Luminița TEODOREL
Contact
Secretariatul tehnic al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
Senatul României, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, București, Sector 5
Tel./Fax: +4 021.311.32.23; Tel.: \(+4021.414 .25 .85 ;+4021.414 .25 .65\)
grui@senat.ro; cristina.dumitrescu@senat.ro; luminita.teodorel@senat.ro
```

Web site Senat: www.senat.ro Web site Camera Deputaților: www.cdep.ro Web site UIP: www. ipu.org
Tipărit de: Regia Autonomă „Monitorul Oficial"


[^0]:    1 Grupul parlamentar de prietenie Thailanda-România a fost reconstituit la 27 ianuarie 2009 și este format din 15 membri, din Senat și Camera Reprezentanților, dintre care 7 alcătuiesc Comitetul Executiv al Grupului.

[^1]:    2 La data publicării Buletinului, au fost disponibile numai informații generale despre eveniment.

