**Brexit (Proiectul Acordului de retragere și menținerea instrumentelor UE de cooperare în relația cu Regatul Unit până la 31.12.2020)**

**Până la terminarea perioadei de tranziție (31.12.2020) se vor aplica în relația cu UK următoarele instrumente (Titlul VI, art. 62-65)**

**Art. 62 Legea aplicabilă obligațiilor contractuale/non-contractuale** **pentru contracte încheiate, respectiv evenimentul care cauzat prejudiciul a survenit înainte de terminarea perioadei de tranziție** Regulamentul (CE) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) și Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II)

**Art. 63 Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea între autoritățile centrale**

**Normele de competență pentru proceduri judiciare inițiate înainte de terminarea perioadei de tranziție din**

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12.12.2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

REGULAMENTUL (UE) 2017/1001 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene

REGULAMENTUL (CE) NR. 6/2002 AL CONSILIULUI din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare

REGULAMENTUL (CE) NR. 2100/94 AL CONSILIULUI din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

DIRECTIVA 96/71/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti (denumit Regulamentul Bruxelles II bis)

Regulamentul nr. (CE) 4/2009 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

**Normele de competență privind alegerea instanței competente pentru proceduri judiciare inițiate înainte de terminarea perioadei de tranziție**

Art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12.12.2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

Art. 4 din Regulamentul nr. (CE) 4/2009 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

**Normele de exequatur în ceea ce privește hotărârile judecătorești, tranzacțiile judiciare și actele autentice pronunțate, încheiate, aprobate înainte de terminarea perioadei de tranziție în aplicarea dispozițiilor prevăzute de**

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12.12.2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti (denumit Regulamentul Bruxelles II bis)

Regulamentul nr. (CE) 4/2009 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate

**Cererile primite prin intermediul autorităților centrale sau altor autorități competente înainte de terminarea perioadei de tranziție în aplicarea dispozițiilor prevăzute de**

Cap. IV din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti (denumit Regulamentul Bruxelles II bis)

Cap. VII din Regulamentul nr. (CE) 4/2009 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

Regulamentul (UE) nr. 2015/848 din 20.05.2015 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată, ambele modificate prin Regulamentul (UE) 2015/2421 din 16.12.2015

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată, ambele modificate prin Regulamentul (UE) 2015/2421 din 16.12.2015

Regulamentul (UE) 606/2013 privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă, aplicabil din 11.07.2015

**Art. 64 Cererile primite prin intermediul autorităților competente înainte de terminarea perioadei de tranziție în aplicarea dispozițiilor prevăzute de**

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială

**Art. 65 Cererile primite prin intermediul autorităților competente înainte de terminarea perioadei de tranziție în aplicarea dispozițiilor prevăzute de**

Directiva nr. 8/2003 de îmbunãtãþire a accesului la justiþie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenþa judiciarã

DIRECTIVA 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

DIRECTIVA 2004/80/CE A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității

***De la 01.01.2021, după terminarea perioadei de tranziție în relația cu UK se vor putea aplica, în special, Convenția de la Lugano din 2007 și convențiile conferinței de la Haga***

* Convenția cu privire la competența judiciară şi la executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, adoptată la Lugano la 30 octombrie 2007[[1]](#footnote-1) , la care UK este parte, dar și UE (inclusiv RO)
* Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului[[2]](#footnote-2), la care UK este parte, dar și UE (inclusiv RO)
* Convenția de la Roma din 1980 cu privire la legea aplicabilă obligațiilor contractuale, la care UK și RO sunt state parte
* Convenţia privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996[[3]](#footnote-3) care desemnează două autorități centrale Ministerul Muncii[[4]](#footnote-4) și Ministerul Justitiei, la care UK și RO sunt state parte, în baza unor autorizații de semnare și ratificare emise de UE
* Convenţia de la Haga din 23.11.2007 privind obţinerea pensiei de întreţinere pentru copii şi alţi membri ai familie[[5]](#footnote-5), la care UK este parte, dar și UE (inclusiv RO)

În domeniile mai jos menționate se va reveni la instrumentele Conferinței de la Haga de Drept internațional Privat, și anume:

* Convenția de la Haga cu privire la aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, 25.10.1980
* Convenția privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
* Convenția de la Haga din 18 martie 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială
* Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, incheiata la Haga la 25 octombrie 1980
* Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

**Aplicarea Convențiilor de la Haga din 1965 și 1970 privind comunicarea actelor și obținerea probelor pot fi semnalate următoarele situații:**

1. **În ceea ce privește comunicarea actelor judiciare, după BREXIT, între UE/RO și UK se vor aplica dispozițiile Convenției de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea si comunicarea in străinătate a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala. În vederea accelerării soluționării cererilor ar putea fi valorificate dispozițiile art. 6 alin. 4 din Convenție de către autorități centrale ale SM ale UE, astfel încât dovada de comunicare să fie transmisă direct instanței solicitante, iar nu în mod centralizat, prin autoritățile centrale. Pentru aceasta este însă necesar ca UK să publice coordonatele instanțelor solicitante (transmițătoare) pe site-ul Conferinței de Drept Internațional Privat de la Haga.**

Convenția de la Haga din 1965 – Extras Art.. 6

Autoritatea centrala a statului solicitat sau oricare autoritate pe care o va desemna în acest scop întocmeşte o dovada potrivit formularului-model anexat la prezenta convenţie.

Dovada menţioneazã îndeplinirea cererii, indica forma, locul şi data îndeplinirii, precum şi persoana cãreia i-a fost înmânat actul. Dupã caz, aceasta precizeazã împrejurarea care ar fi împiedicat executarea. Solicitantul poate cere ca dovada care nu este întocmitã de cãtre autoritatea centrala sau de cãtre o autoritate judiciarã sa fie avizatã de cãtre una dintre aceste autoritãţi.

Dovada este înaintatã direct solicitantului.

2. **În domeniul obținerii probelor, după Brexit și după perioada prevăzută în Acordul de retragere, statele membre ale UE și România vor avea la dispoziție în relația cu UK Convenția privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială (adoptată la Haga la 18 martie 1970).** Convenția, aplicabilă, în prezent, în relația cu statele terțe (contractante) și DK, instituie la art. 39 alin. (4) un sistem ”închis” sau ”bilateralizat” de acceptare a intrării în vigoare între statul care a aderat și statul care declară expres că acceptă această aderare. Astfel, conform art. 39 alin. 4 din Convenție, ”aderarea nu va avea efect decât în raporturile dintre statul care a aderat şi statele contractante care vor declara că acceptă această aderare. Această declaraţie va fi depusă la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei; acest minister va transmite, pe cale diplomatică, o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre statele contractante”. Aderarea României la Convenție este ulterioară ratificării sale de către UK. Până în prezent, UK nu a acceptat aderarea României la această Convenție. În aceeași situație se pare că se află și alte SM ale UE, și anume: Malta (MT), Ungaria (HU), Croația (HR), Slovenia (SL), Lituania (LT). Concluzionând, va fi nevoie de acordul UK pentru acceptarea aderării RO/MT/HU/HR/SL/LT la această Convenție.

**5.4.Proiectul de Convenție privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, elaborat de Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat**

Proiectul de Convenție continuă lucrările întreprinse de Conferința de la Haga din 1992 privind două aspecte-cheie ale dreptului internațional privat în litigiile transfrontaliere în materie civilă și comercială: competența internațională a instanțelor și recunoașterea și executarea hotărârilor lor în străinătate.

Inițial, proiectul s-a axat pe elaborarea unei convenții generale, care a fost ulterior redusă la acordurile de alegere a instanței (prorogarea voluntară de competență). Aceasta a condus la încheierea Convenției de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile referitoare la alegerea forului.

În cadrul reuniunii din 2012, Consiliul pentru Afaceri Generale și Politică al CDIPH a decis:

- să înființeze un grup de lucru pentru elaborarea unei propuneri de instrument privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești (exequatur) și

- stabilească un grup de experți care să ia în considerare necesitatea și fezabilitatea elaborării unor norme de competență jurisdicțională (inclusiv în cazul procedurilor paralele) sau un alt instrument viitor și să facă recomandări cu privire la aceste aspecte. De fapt, normele de competență jurisdicțională directă au constituit obstacolul care a făcut ca proiectul să nu reușească (din cauza opoziției SUA) în anii 1990.

Prima reuniune a grupului de lucru a avut loc la Haga în perioada 18-20.02.2013 și prima reuniune a Grupului de experți în perioada 21-23.02.2013. În timp ce grupul de lucru a continuat să se întâlnească și, în octombrie 2015, a finalizat proiectul de text al Convenției, grupul de experți nu s-a mai reunit.

În 2015, Consiliul Afaceri Generale și Politică a decis să înființeze o Comisie specială care să elaboreze proiectul de Convenție, iar, în ceea ce privește normele de competență jurisdicțională, Consiliul a aprobat recomandarea grupului de lucru referitoare la competența directă (inclusiv normele de competență exorbitante, litispendență, declinare etc.) și anume aceea că acestea ar trebui să fie examinate în cadrul unui grup de experți care să elaboreze un instrument distinct.

La 27 mai 2016, Consiliul a adoptat un mandat pentru negocierile Convenției. Documentele de poziție coordonate foarte detaliate ale UE sunt pregătite de grupul de lucru pentru probleme de drept civil (afaceri generale) și în cadrul reuniunilor de coordonare pentru fiecare dintre etapele negocierilor.

Prima întâlnire a Comisiei speciale a avut loc în iunie 2016, urmată de o a doua reuniune în februarie 2017 și o a treia reuniune, în noiembrie 2017. Cea de-a patra întâlnire a avut loc în perioada 24-29.05.2018.

La nivelul UE, din 10.01.2015, se aplică Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12.12.2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (Regulamentul Bruxelles I bis-RBI bis).

În domeniul cooperării judiciare internaționale, UE are atât competență exclusivă în ceea ce privește elaborarea normelor interne la nivelul UE (dobândită prin Tratatul de la Amsterdam), cât și externă în domeniul negocierii și încheierii tratatelor internaționale care conțin norme de drept internațional privat (dobândită inițial pe cale jurisprudențială-Avizul nr. 1/2003 Lugano și, ulterior, prin TFUE de la Lisabona).

În relația cu statele nemembre ale UE, EFTA (Norvegia, Islanda și Elveția) se aplică Convenția de la Lugano din 30.10.2007 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Aceasta instituie o procedură simplificată de exequatur. Convenția de la Lugano a intrat în vigoare din 01.01.2010, fiind ratificată de UE în numele statelor membre. Aceasta se aplică de SM ale UE (inclusiv Danemarca) și următoarele state terțe: Norvegia, Islanda, Elveția.

Instrumentele sus-menționate conțin norme de competență jurisdicțională directă a căror respectare se află la originea simplificării și, după caz, suprimării procedurii de exequatur.

La nivel global, singurul instrument care conține norme directe de competență jurisdicțională este Convenția de la Haga din 30.06.2005 privind acordurile de alegere a forului, ratificată de UE în numele statelor membre ale UE. Convenția este limitată la normele de prorogare voluntară de competență. Convenția este în vigoare și se aplică între UE și statele contractante (Mexic și Singapore), începând din 01.10.2015.

**Proiectul de Convenție care face obiectul negocierilor de la Haga conține dispoziții privind domeniul de aplicare; motive de recunoaștere și încuviințare a executării (exequatur) care reprezintă, de fapt, temeiuri indirecte de competență jurisdicțională de drept internațional privat, care vor fi verificate în procedura de exequatur; motive de refuz de recunoaștere și încuviințare a executării (exequatur); actele necesare care trebuie anexate cererii de exequatur; posibilitatea recunoașterii și încuviințării executării hotărârilor conform dreptului intern etc.**

Proiectul de convenție va reprezenta un instrument suplimentar și complementar pentru Regulamentul Bruxelles I la nivelul UE, pentru Convenția de la Lugano și pentru Convenția privind alegerea forului din 2005.

Proiectul de convenție are ca obiectiv principal promovarea comerțului internațional, a investițiilor și a mobilității prin intermediul cooperării judiciare consolidate. Această cooperare va promova accesul la justiție și va reduce costurile și riscurile asociate tranzacțiilor transfrontaliere, într-o lume globalizată și interconectată. Aceste obiective vor fi atinse în mai multe modalități:

În primul rând și cel mai important, o hotărâre judecătorească va putea fi recunoscută și executată în toate statele contractante, asigurând creditorului accesul la justiție.

În al doilea rând, se va reduce posibilitatea dublării procedurilor paralele în două sau mai multe state contractante, întrucât în statul de executare instanța de exequatur nu va putea revizui fondul.

În al treilea rând, se vor reduce costurile și termenele necesare recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești.

În al patrulea rând, aceasta va îmbunătăți predictibilitatea legii: persoanele fizice și persoanele juridice din statele contractante vor putea cunoaște circumstanțele în care hotărârile vor circula între aceste state.

În al cincilea rând, Convenția va permite reclamanților să aleagă în cunoștință de cauză statul în care să inițieze procedurile, luând în considerare posibilitatea de a executa hotărârea în celelalte state contractante.

Pentru pregătirea sesiunii diplomatice s-au înființat mai multe grupuri de lucru, informale, privind anumite teme, și anume: (1) proprietatea intelectuală (Comisia UE, UK, NL, FR, HU); (2) instanțe comune (Comisia UE, UK, DE); (3) relația cu alte instrumente (Comisia UE, FR, UK); (4) declarații cu privire la hotărârile judecătorești care privesc guvernele/statele (Comisia UE, FR); (5) posibila excludere a domeniului concurenței neloiale (anti-trust) (Comisia UE, FR, UK).

1. Prin Decizia Consiliului nr. 2007/712/EC din 15.10.2007 a fost aprobată semnarea, în numele C.E., a Convenţiei de la Lugano din 2007. Convenţia de la Lugano din 2007 a fost semnată la 30.10.2007 de către Islanda, Norvegia şi Elveția, precum şi de către C.E., în numele statelor membre ale C.E., care şi-a exercitat competenţa exclusivă în acest domeniu. Prin Decizia Consiliului UE nr. 2009/430/EC din 27.11.2008 a fost aprobată ratificarea, în numele C.E., a Convenţiei de la Lugano din 2007 şi a fost stabilit conţinutul declaraţiei care a fost făcută cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare. Instrumentul din 27.11.2008 de aprobare a Convenţiei de la Lugano din 2007 a fost depus la 18.05.2009, la Misiunea Elveţiei pe lângă UE, de către Secretarul General al C.E., în numele statelor membre ale C.E.

   Regatul Norvegiei (state terţ A.E.L.S. - nemembru al UE) a depus instrumentul de ratificare la data de 01.07.2009. Astfel, Convenţia de la Lugano din 2007 a intrat în vigoare, conform art. 69 alin. 4, la data de 01.01.2010, dată care reprezintă prima zi a celei de-a şasea luni care urmează datei la care C.E. şi un stat membru al A.E.L.S. îşi depun instrumentele de ratificare. [↑](#footnote-ref-1)
2. semnată, respectiv aprobată de către UE în numele SM ale UE prin Decizia 2009/397/CE a Consiliului din 26.02.2009, respectiv Decizia Consiliului 2014/887/UE din 04.12.2014 cu privire la aprobarea, în numele UE. [↑](#footnote-ref-2)
3. Prin Decizia 2003/93/CE a Consiliului din 19.12.2002 a autorizat statele membre să semneze convenția în interesul Comunității, state membre ale Comunității la momentul respectiv. Acestea au semnat convenția la 1 aprilie 2003, cu excepția Țărilor de Jos, care o semnaseră deja anterior.

   Prin Decizia Consiliului din 05.06.2008 au fost autorizate anumite state membre în vederea ratificării sau a aderării la Convenția de la Haga din 1996, în interesul Comunității Europene și în vederea efectuării unei declarații privind aplicarea normelor interne relevante de drept comunitar (2008/431/CE). [↑](#footnote-ref-3)
4. Reprezentanților acestei autorități le-a fost înaintată o propunere de încheiere a unor acorduri bilaterale cu diferite autorități locale din UK (primăriile unor orașe din UK) cu privire la facilitarea repatrierii minorilor cetățeni români, obținerea unor referate de anchetă socială din România privind familiile extinse în care aceștia ar putea fi reintegrați etc. [↑](#footnote-ref-4)
5. Convenția de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere pentru copii și alți membri ai familiei a fost semnată de către UE în numele SM le UE, prin Decizia 2011/220/UE a Consiliului UE din 31.03.2011, și aprobată prin decizia Consiliului UE 2011/432/UE din 09.06.2011; [↑](#footnote-ref-5)