**Reziliență și dezvoltare: viziune, centralizare și modalități de susținere a comunităților locale**

Dragi colegi, Dragi prieteni!

Reziliența ... subiectul pe care îl discutăm astăzi este într-adevăr de o importanță majoră.

Cu toții simțim deja criza - atât autoritățile centrale, cât și cele locale. Și o vom simți și mai mult în viitor. Economiștii știu că economia scade foarte ușor, în timp ce se recuperează extrem de greu. Deocamdată, problemele economice și sociale cu care ne confruntăm reprezintă, probabil, doar începutul crizei.

Mulți oameni încă nu simt sau nu cred în efectele profunde ale crizei asupra economiei și societății. Aceștia văd, în mare parte, efectele asupra sănătății populației, a sistemului de sănătate și a comportamentelor personale. Pentru a reformula un pic această narațiune despre criză - recesiunea este atunci când vecinul tău nu mai are loc de muncă, în timp ce criza este când tu personal rămâi fără loc de muncă.

M-aș concentra pe scurt la tema rezilienței și dezvoltării. Într-adevăr, atunci când se declanșează criza, economia și resursele financiare se evaporă, iar problema eficienței în cheltuirea puținelor resurse și în abordarea nevoilor cauzate de criză și post-criză devin o prioritate. Pentru abordarea provocărilor de dezvoltare, resursele financiare vor deveni din ce în ce mai puține atât pentru guvernele locale, cât și pentru guvernele centrale sau organizațiile internaționale.

Anterior, la diverse forumuri am vorbit adesea despre resursele interne. Aici aș atrage atenția asupra a trei aspecte ce vizează creșterea eficienței resurselor internaționale și a programelor de ajutor care vizează nevoile-cheie de a face față crizei:

**1.** Viziunile politicilor de dezvoltare dintre donatori și țările în curs de dezvoltare devin din ce în ce mai diferite. Pentru cei din afara domeniului de implementare a proiectelor este din ce în ce mai dificil să perceapă politicile, programele, proiectele, limbajul donatorilor și partenerilor de dezvoltare, etc. Acest lucru duce la percepții destul de negative în rândul populației. Politicile de dezvoltare nu ajung la populație, iar oamenii nu văd rezultatele implementării acestora.

În opinia noastră, două lucruri simple ar fi esențiale, iar pentru aceasta este nevoie de implicarea noastră comună. În primul rând, este nevoie de o adaptare considerabilă a politicilor de dezvoltare la nevoile și înțelegerea populației din țările în curs de dezvoltare. Al doilea criteriu-cheie de dezvoltare va fi modul în care politicile de dezvoltare se adresează populației din țările în curs de dezvoltare. Credeți-ne, este mai puțină nevoie de adaptarea modernă a acestor politici la viziunile donatorilor și politicile interne din țările dezvoltate economic.

**2.** Din ce în ce mai multe politici și programe de dezvoltare sunt dominate de abordări centraliste în diferite sectoare. Atât în ​​probleme mici, cât și în probleme strategice, în sectoare precum justiția, apa, regionalizarea, achizițiile publice, gestionarea deșeurilor, administrația publică, impozitul, finanțele publice, sănătatea, educația, reforma administrativă etc. În același timp, nivelul de centralizare din țările în curs de dezvoltare este deja la limită. Orice pași suplimentari către centralizare riscă să conducă la crearea unor regimuri autoritare sau chiar la dictaturi depline, ceea de ce Republica Moldova s-a debarasat abia în anul 2019. **În acest sens, avem nevoie mai ales de o înțelegere comună a importanței descentralizării puterii (în primul rând pentru oameni) ca și cheie a democrației și democratizării.**

Mai presus de toate, Carta europeană a autonomiei locale și a democrației locale este o valoare paneuropeană. Aceasta nu este doar un deziderat politic pentru membrii Consiliului Europei, ci o chestiune de angajament național și internațional puternic.

Facem apel la toți partenerii noștri din CORLEAP și Comitetul Regiunilor, tuturor instituțiilor UE să promoveze diminuarea intervențiilor și abordărilor care vizează centralizarea sectorială, dar și la nivel macro, în cadrul politicilor de dezvoltare.

**3.** Modalitățile de ajutor sunt o provocare deosebit de importantă pentru abordarea corectă a problemelor de mai sus, precum și pentru eficiența resurselor limitate de ajutor în timpul crizei pandemice. În acest sens, nici măcar sectoarele pentru cererea de ajutor nu sunt soluția, dar cum se acordă ajutorul și în ce măsură ajunge la populație și răspunde nevoilor oamenilor.

Pentru moment, industria de dezvoltare are accente destul de puternice asupra modalităților de ajutor mai puțin eficiente sau prea exagerate, care nu ajung la populație sau sunt într-adevăr percepute destul de prost de către oameni. Printre acestea se numără sprijinul bugetar, asistență tehnică și transferul de cunoștințe. Nu problemele tehnice și teoretice sunt importante, ci cele care vizează politicile naționale viabile, altfel nu va exista nicio dezvoltare, doar un transfer de cunoștințe inutile sau puțin utilizate.

Pe de altă parte, sunt deosebit de eficiente, ajungând la populație și generând un impuls puternic de dezvoltare:

• investițiile în infrastructura locală și națională,

• promovarea și facilitarea investițiilor private,

• sprijinul pentru organizațiile naționale implicate în promovarea reformelor,

• participarea guvernelor locale și a asociațiilor guvernamentale locale la negocierile bilaterale privind programele de ajutor,

• sprijinul pentru democrația locală și autonomia locală –în calitate de valoare europeană, în conformitate cu Carta europeană a autonomiei locale, etc.

Vă mulțumesc!