

SELETUSKIRI

1. ETTEPANEKU TAUST

• Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on tekitanud Euroopa Liidule mitmeid ootamatuid väljakutseid ajal, mil liit ja selle liikmesriigid on pärast COVID-19 pandeemiat olnud hõivatud majanduse ja ühiskonna taastamisega.

Alates Venemaa provotseerimata sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril on liit võtnud vastu üle 6,2 miljoni Ukraina kodaniku, kes põgenevad Venemaa agressiooni eest. EL on kiiresti reageerinud, toetades liikmesriike ja piirkondi inimeste saabumise haldamisel, võttes kasutusele kõik kättesaadavad rahalised vahendid. Kuna saabujate arv kasvab, on selge, et on vaja võtta täiendavaid meetmeid. Euroopa Ülemkogu erakorralisel kohtumisel 2022. aasta mais kutsuti komisjoni üles esitama mitmeaastase finantsraamistiku raames uusi algatusi jõupingutuste toetamiseks, et pakkuda kaitset miljonitele pagulastele, kes põgenevad sõja eest Ukrainas.

Lisaks liikmesriikide toetamisele seoses põgenike sissevooluga on komisjon tähelepanelikult jälginud mõju, mida Venemaa provotseerimata sissetung Ukrainasse avaldab eelkõige ühtekuuluvuspoliitika rakendamisele. Eelkõige on täheldatud tagajärgi taristuprojektidele, seda nii seoses tooraine kättesaadavuse ja kulude kui ka tööjõu kättesaadavusega. Euroopa Parlament, nõukogu ja piirkonnad on kõik väljendanud muret seoses mõjuga, mida need probleemid võivad avaldada 2014.–2020. aasta programmide rakendamise lõpuleviimisele ja uute 2021.–2027. aasta programmide alustamisele.

Komisjon on alates 24. veebruarist juba esitanud Euroopas pagulaste toetamiseks mõeldud ühtekuuluvusmeetmete (CARE) raames mitu ettepanekut, et tagada 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika ja enim puudust kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa abifondi programmide raames kättesaadavate rahaliste vahendite kiire kasutamine, et lahendada liikmesriikide ja eelkõige nende mitmete idapoolsete piirkondade ees seisvad probleemid, mis on seotud Venemaa agressiooni eest põgenevate inimestega.

Need muudatused on taganud võimaluse kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid, et tulla toime Ukraina vastu suunatud Venemaa agressioonisõja otseste tagajärgedega, võimaldades samal ajal liikmesriikidel jätkata jõupingutusi, et taastada majandus COVID-19 pandeemiast tingitud kriisist rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil.

Võimalus kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid Venemaa sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavate tegevuste toetamiseks vastavalt teist fondi käsitlevatele eeskirjadele võimaldab kasutada olemasolevaid vahendeid reaalsete vajaduste rahuldamiseks, ilma vajaduseta teha ülekanne. Peale selle muudetakse asjaomased tegevused rahastamiskõlblikuks alates sissetungi kuupäevast, et toetust oleks võimalik anda kõikide seonduvate vajaduste puhul. Lisaks on kehtestatud uus ühikuhind ning on lihtsustatud osalejate aruandluse korda, et vähendada nii toetusesaajate kui ka liikmesriikide asutuste halduskoormust rändeprobleemidega tegelemisel. Nende meetmete puhul laiendati võimalust kasutada kuni 100 % ELi kaasrahastamist ka 30. juunil 2022 lõppevale aruandeaastale, et aidata leevendada liikmesriikide rahanduse koormust, samuti andis liikmesriikidele kõige kiireloomulisemate vajaduste rahuldamiseks vajaliku likviidsuse REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete märkimisväärne suurendamine.

Venemaa sõjalise agressiooni tagajärjed on muutunud ulatuslikumaks ja selle mõju on laienenud. Selle tulemusena seisavad liikmesriigid silmitsi Venemaa agressiooni eest põgenevate inimeste pideva märkimisväärse sissevooluga. Samal ajal kogevad mõned liikmesriigid teatavates sektorites tööjõupuudust ja sisendmaterjalide nappust. Selline olukord lisandub COVID-19 pandeemia tagajärgedele, eelkõige häiretele väärtusahelates, mis tekitab probleeme avaliku sektori eelarvetele, mille põhirõhk oli majanduse taastamisel, kuid tekitab ka ohu, et investeeringuid tuleb edasi lükata, eelkõige neid, mida tehakse taristusse.

Kuigi juba vastu võetud meetmetel on olnud oluline roll liikmesriikide ja piirkondade toetamisel, et tegeleda sõja vahetute tagajärgedega, on selge, et muutuvas olukorras on vaja võtta täiendavaid meetmeid. Eelkõige aitab suurem paindlikkus optimeerida 2014.–2020. aasta järelejäänud vahendite kasutamist ning võimaldab hilinenud projektide ladusamat üleminekut 2014.–2020. aasta ja 2021.–2027. aasta programmide vahel.

Sellest tulenevalt tuleks rakendada täiendavat paindlikkust, et fondidest oleks võimalik saada kiiremat ja täielikumat toetust, et leevendada koormust liikmesriikide eelarvetele ja hõlbustada selliste meetmete rakendamist, mis on suunatud nii rändeprobleemidele kui ka peamiste majandussektorite turuhäiretele.

Seetõttu on Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavate tegevuste puhul asjakohane kõnealuse täielikuma toetuse osana ja erakorralise meetmena, ilma et see piiraks eeskirju, mida tuleks kohaldada tavapärases olukorras, teha erand nõuetest, mis on seotud tegevuse asukohaga konkreetses liikmesriigis, võttes arvesse, et sõja eest põgenevad isikud võivad oma asukohta muuta rohkem kui üks kord. Lisaks, võttes arvesse Venemaa agressiooni jätkumist, on kõigis liikmesriikides põhjendatud hiljuti kehtestatud ühikuhinna pikem kohaldamine ja suurendamine, et katta selliste isikute põhivajadused ja toetamine, kes on saanud ajutise kaitse või liikmesriigi õiguse alusel muu piisava kaitse vastavalt nõukogu rakendusotsusele (EL) 2022/382[[1]](#footnote-2) ja nõukogu direktiivile 2001/55/EÜ[[2]](#footnote-3).

Peale selle tehakse ettepanek lubada 2014.–2020. aasta Ühtekuuluvusfondi järelejäänud vahenditest toetada tegevusi, mis kuuluvad kas ERFi või ESFi kohaldamisalasse, kooskõlas nende fondide suhtes kohaldatavate eeskirjadega. See tähendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2022/562[[3]](#footnote-4) kehtestatud ERFi ja ESFi vahendite kasutamise paindlikkuse laiendamist Ühtekuuluvusfondile. Võttes samuti arvesse, et Venemaa sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavate tegevuste rahastamiskõlblikkus kehtestati 24. veebruari 2022 seisuga, tuleks anda võimalus deklareerida selliste tegevuste kulusid ka siis, kui need on juba füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu viidud. Selliseid võimalusi tuleks kalandus- ja vesiviljelussektorile avalduvate sõja tagajärgede tõttu laiendada ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile (EMKF).

Samamoodi, soovides leevendada pidevalt muutuvate vajadustega kohanevate liikmesriikide halduskoormust, tuleks võimaldada ümberpaigutamisi valdkondlike eesmärkide vahel prioriteetse suuna raames ning fondi ja piirkonnakategooria raames, ilma et oleks vaja komisjoni otsust programmi muutmiseks. Lisaks tehakse ettepanek suurendada prioriteetsete suundade vahelise paindlikkuse ülemmäära fondidest saadava toetuse lõppmakse arvutamisel. Peale selle tuleks kolmandate riikide kodanike sotsiaal-majanduslikku integratsiooni edendavate prioriteetide, sealhulgas Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavate tegevuste jaoks ette nähtud prioriteetide puhul kehtestada mõlemaks programmitöö perioodiks kuni 100 % kaasrahastamise määra võimalus, et toetada liikmesriike, kes tegelevad põgenike vajadustega nii praegu kui ka tulevikus.

Selleks et lihtsustada tingimusi projektide üleviimiseks programmitöö perioodide vahel, on vaja ette näha ka sihipärane paindlikkus programmitöö perioodiks 2021–2027.

Selleks et aidata kõigil liikmesriikidel tegeleda sõja mõjuga oma 2021.–2027. aasta programmide raames, tuleks võtta kiiresti kasutusele ERFist, ESF+ist ja Ühtekuuluvusfondist tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames antav toetus, suurendades eelmaksete määra.

Lisaks tuleks kuni 2024. aasta keskpaigani kehtestada kuni 100 % kaasrahastamise määr prioriteetide puhul, millega edendatakse 2021.–2027. aasta programmide raames kolmandate riikide kodanike sotsiaal-majanduslikku integratsiooni, ning see tuleks läbi vaadata vastavalt sellele, kuidas seda on kasutatud.

Lõpuks tuleks alandada piirmäära 2014.–2020. aasta programmide tegevuste üleviimiseks 2021.–2027. aasta programmitöö perioodile, et laiendada seda võimalust suuremale hulgale tegevustele, mille puhul esineb viivitusi. Lisaks sellele tuleks 2021.–2027. aasta programmide kohaste tegevuste teine etapp muuta rahastamiskõlblikuks vastavalt 2014.–2020. aasta eeskirjadele ning korraldusasutustele tuleks anda võimalus anda sellistele tegevustele otsetoetust tingimusel, et täidetud on piiratud arv põhitingimusi. Selline paindlikkus üleviimisel ei mõjuta liikmesriikide kohustusi täita valdkondliku keskendamise nõudeid ja kliimapanuse eesmärke.

• Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Ettepanek on kooskõlas üldise õigusraamistikuga, mis on kehtestatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele ning ühtekuuluvuspoliitikale, ning piirdub määruse (EL) nr 1303/2013 ja määruse (EL) 2021/1060 sihipärase ja erakorralise muutmisega. Ettepanekuga täiendatakse ka määruse (EL) nr 1303/2013 varasemaid muudatusi, mis on tehtud 6. aprilli 2022. aasta ja 12. aprilli 2022. aasta asjaomaste määrustega, ning kõiki muid meetmeid, mille eesmärk on tegeleda praeguse enneolematu olukorraga.

• Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Ettepanekus piirdutakse määruse (EL) nr 1303/2013 ja määruse (EL) 2021/1060 sihipärase ja erakorralise muutmisega ning säilitatakse kooskõla liidu muude poliitikavaldkondadega.

2. ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

• Õiguslik alus

Ettepanek põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 177.

• Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Ettepanekuga muudetakse kehtivaid ELi õigusakte eesmärgiga hõlbustada ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist ja paindlikumat rakendamist liikmesriikides ja piirkondades nii 2014.–2020. aasta kui ka 2021.–2027. aasta programmide raames, et toetada Venemaa sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavaid meetmeid. Liikmesriigid ei suuda neid probleeme üksi piisavalt lahendada ning tulemusi on võimalik paremini saavutada liidu tasandil.

• Proportsionaalsus

Ettepanek piirdub sellega, mis on vajalik, ning selle eesmärk on tagada, et kõigi ühtekuuluvuspoliitika raames kättesaadavate vahenditega saaks toetada meetmeid Venemaa sõjalisest agressioonist tulenevate rändeprobleemide lahendamiseks. Kavandatud paindlikkus ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta programmide vahendite täielikuks kasutamiseks ja tegevuste sujuvamaks üleviimiseks 2021.–2027. aasta programmidesse.

• Õigusakti valik

Määrus, millega muudetakse olemasolevaid määrusi, on asjakohane vahend, et hõlbustada ühtekuuluvuspoliitika ja vahendite kasutamist, toetamaks meetmeid, millega lahendada Venemaa sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme ning laiendada väiksemate kogukuludega tegevuste üleviimise võimalust, mida on vaja nende enneolematute asjaoludega tegelemiseks.

3. JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

• Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Ei kohaldata.

• Konsulteerimine sidusrühmadega

Ettepanek lähtub kõrgetasemelisest teabevahetusest teiste institutsioonide ja liikmesriikidega. Avalik konsultatsioon ei ole vajalik, kuna mõju hindamine ei ole vajalik.

• Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Ei kohaldata.

• Mõjuhinnang

Määruse (EL) nr 1303/2013 ja määruse (EL) 2021/1060 ettepaneku koostamiseks tehti mõjuhinnang. Praegune sihipärane muudatus kriitilisele olukorrale reageerimiseks ei nõua eraldi mõjuhinnangut.

• Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine

Ei kohaldata.

• Põhiõigused

Ei kohaldata.

4. MÕJU EELARVELE

Ettepanek käsitleb nii 2014.–2020. kui ka 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika programme ning ei muuda olemasolevaid eelarvelisi kulukohustusi.

Perioodil 2021–2027 suurendatakse 2022. ja 2023. aastal ERFist, ESF+ist ja Ühtekuuluvusfondist majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames toetust saavate programmide eelmakseid. Selle tulemusena tuuakse maksete assigneeringud 2022. ja 2023. aastasse, mis ei mõjuta 2021.–2027. aasta eelarvet.

2023. aasta täiendavaid eelmakseid summas 1,74 miljardit eurot ei olnud eelarveprojektis ette nähtud. Seepärast kaalub komisjon teha ettepanek katta täiendavad maksevajadused 2023. aasta eelarveprojekti kirjaliku muutmisettepaneku alusel, võttes arvesse liikmesriikide muudetud prognoose.

Kavandatud muudatus ei nõua muudatuste tegemist mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste ja maksete iga-aastastes ülemmäärades, mis on sätestatud nõukogu määruse (EL, Euratom) 2020/2093 I lisas, ning sellega ei kaasne muutusi maksete koguvajaduses kummalgi programmitöö perioodil.

Komisjon jälgib tähelepanelikult kavandatud muudatuse mõju maksete assigneeringutele 2022. ja 2023. aastal, võttes arvesse eelarve üldist täitmist, liikmesriikide muudetud prognoose ning võimalikke tekkivaid vajadusi või prioriteete.

5. MUU TEAVE

• Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Meetmete rakendamise üle tehakse järelevalvet ja antakse aru määrustes (EL) nr 1303/2013 ja (EL) 2021/1060 kehtestatud üldiste aruandlusmehhanismide raames.

• Selgitavad dokumendid (direktiivide puhul)

Ei kohaldata.

• Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Tehakse ettepanek muuta määrust (EL) nr 1303/2013 ja määrust (EL) 2021/1060, et:

* teha erand asukohanõuetest konkreetse liikmesriigi piires tegevuste puhul, millega lahendatakse Venemaa sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme, kuna sõja eest põgenevad inimesed võivad muuta oma asukohta rohkem kui korra (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 70 muutmine);
* kehtestada võimalus deklareerida selliste tegevuste kulud, mis on juba füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu viidud (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 muutmine);
* võimaldada, vajadusega teavitada komisjoni seirekomisjoni poolt heaks kiidetud muudetud finantstabelitest ja ilma komisjoni otsuseta programmi muutmise kohta, kuni 100 % kaasrahastamist eraldi prioriteetse suuna puhul, mis on loodud kolmandate riikide kodanike sotsiaal-majandusliku integratsiooni edendamiseks, sealhulgas nende prioriteetsete suundade puhul, mis on ette nähtud tegevusteks, millega lahendatakse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 120 uus lõige 9);
* näha ette täiendav paindlikkus fondide vahel, võimaldades eelkõige kasutada 2014.–2020. aasta Ühtekuuluvusfondi vahendeid tegevusteks, millega lahendatakse Venemaa sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme, tegutsedes ERFi ja ESFi kohaldamisalas ja vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele, tingimusel et vähemalt 30 % prioriteetse suuna eelarvest eraldatakse toetusesaajatele, nagu kohalikud omavalitsused ja kohalikes kogukondades tegutsevad kodanikuühiskonna organisatsioonid, tagamaks, et seda liiki toetusesaajad saavad asjakohase osa vahenditest, arvestades nende aktiivset rolli pagulaste vastuvõtmisel ja integreerimisel (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 98 lõike 4 muutmine);
* võimaldada kasutada teadlikke hinnanguid, mis piirduvad toetatud isikute koguarvu ja alla 18-aastaste laste arvuga, kui osalejate kohta tuleb esitada andmed eraldi prioriteetse suuna raames, millega toetatakse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavaid tegevusi (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 98 lõike 4 muutmine);
* suurendada hiljuti kehtestatud ühikuhinda Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevate rändeprobleemide lahendamiseks võetavate meetmete toetamiseks 100 euroni nädalas iga täisnädala või osalise nädala kohta, mil isik viibib asjaomases liikmesriigis, kokku maksimaalselt 26 nädala jooksul alates isiku liitu saabumise kuupäevast (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68c muutmine);
* suurendada iga prioriteedi lõppmaksete tegemise paindlikkust fondi ja piirkonnakategooria kohta viimasel aruandeaastal 10 %-lt 15 %-le (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 130 lõike 3 muutmine);
* võimaldada programmide eraldiste ümberpaigutusi temaatiliste eesmärkide vahel sama prioriteedi ning sama fondi ja piirkonnakategooria raames ilma komisjoni otsuseta programmi muutmise kohta (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 ja artikli 96 lõike 10 muutmine);
* suurendada kõigis liikmesriikides ERFist, ESF+ist ja Ühtekuuluvusfondist tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames programmidele tehtavate eelmaksete määra 2022. aastal 0,5 % ja 2023. aastal 0,5 % fondidest antavast kogutoetusest, mis on sätestatud otsuses, millega programm heaks kiidetakse (määruse (EL) 2021/1060 artikli 90 lõike 2 muutmine);
* võimaldada kuni 100 % kaasrahastamise määra kohaldamist kuni 30. juunini 2024 eraldi prioriteedi puhul, mis on kehtestatud programmi raames, et toetada tegevusi, millega edendatakse kolmandate riikide kodanike sotsiaal-majanduslikku integratsiooni. Vähemalt 30 % prioriteedi raames antavast toetusest tuleks eraldada toetusesaajatele, nagu kohalikud omavalitsused ja kohalikes kogukondades tegutsevad kodanikuühiskonna organisatsioonid, tagamaks, et seda liiki toetusesaajad saavad asjakohase osa vahenditest, arvestades nende aktiivset rolli pagulaste vastuvõtmisel ja integreerimisel. Selliste prioriteetide raames liikmesriigi programmiga hõlmatud kogusumma ei tohi ületada 5 % asjaomase liikmesriigi puhul ERFist ja ESF+ist saadavatest esialgsetest riiklikest eraldistest kokku. Kaasrahastamise määr kuni 100 % vaadatakse läbi 30. juuniks 2024 (määruse (EL) 2021/1060 artikli 112 muutmine);
* pidada rahastamiskõlblikuks ka 2021.–2027. aasta programmide raames selliseid tegevusi, mille kogukulud ületavad 1 000 000 eurot ning mis valiti toetuse saamiseks välja 2014.–2020. aasta programmide hulgast ja mida alustati enne 29. juunit 2022, ning võimaldada korraldusasutusel anda otsetoetusi tingimusel, et on täidetud piiratud arv põhitingimusi (määruse (EL) 2021/1060 uus artikkel 118a);
* lisada sihtotstarbelised sekkumise valdkonnad, et hõlmata etapipõhiseid tegevusi, mis muidu ei oleks aastatel 2021–2027 toetuskõlblikud (määruse (EL) 2021/1060 I lisa tabeli 1 muutmine).

2022/0208 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 ja määrust (EL) 2021/1060 seoses täiendava paindlikkusega Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooni tagajärgedega tegelemiseks   
FAST (paindlik abi territooriumidele) – CARE

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 177,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,[[4]](#footnote-5)

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,[[5]](#footnote-6)

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1) Venemaa Föderatsiooni sõjaline agressioon Ukraina vastu on mõjutanud rängalt liikmesriike ning eelkõige Euroopa Liidu kesk- ja idapiirkondi ajal, mil liikmesriikide majandus taastub veel COVID-19 pandeemia mõjust. Samaaegselt Venemaa agressiooni eest põgenevate inimeste pideva sissevooluga mõjutavad paljusid liikmesriike ka tööjõupuudus, tarneahelaga seotud raskused ning tõusvad hinnad ja energiakulud. Ühelt poolt põhjustab see probleeme avaliku sektori eelarvetele ja teiselt poolt aeglustab investeeringute rakendamist. See on tekitanud erakorralise olukorra, millega tuleb tegeleda konkreetsete ja hästi suunatud meetmetega, et ei oleks vaja teha muudatusi mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste ja maksete iga-aastastes ülemmäärades, mis on sätestatud nõukogu määruse (EL, Euratom) 2020/2093[[6]](#footnote-7) I lisas, ning vältida majanduse rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil taastamises tagasilööke.

(2) Selleks et leevendada kasvavat koormust riikide eelarvetele, tehti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2022/562[[7]](#footnote-8) sihipäraseid muudatusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1303/2013[[8]](#footnote-9) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 223/2014[[9]](#footnote-10), et liikmesriikidel oleks lihtsam kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja enim puudust kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa abifondi (FEAD) vahendeid, mis olid alles mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 eraldistest, ning kasutada REACT-EU vahendeid, et tegeleda Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevate rändeprobleemidega nii tõhusalt ja kiiresti kui võimalik.

(3) Lisaks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2022/613[[10]](#footnote-11) nähtud ette täiendavad võimalused vahendite kiireks kasutuselevõtmiseks, et katta liikmesriikide otsesed eelarvekulud, ning kehtestatud ühikuhind, et hõlbustada ajutise kaitse saanud isikute põhivajaduste rahastamist ja nende toetamist.

(4) Võttes arvesse Venemaa sissetungi laiaulatuslikku olemust, tuleks liikmesriikidele siiski näha ette täiendavad erandid, mis võimaldaksid liikmesriikidel keskenduda praeguses enneolematus sotsiaal-majanduslikus olukorras vajalike meetmete võtmisele, eelkõige seoses tegevustega, mis on suunatud Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevatele rändeprobleemidele.

(5) Võttes arvesse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevat täiendavat survet avaliku sektori eelarvetele, tuleks määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 98 lõikes 4 sätestatud paindlikkust ERFi ja ESFi kasutamisel asjaomaste tegevuste puhul laiendada ka Ühtekuuluvusfondile, nii et selle vahendeid saaks kasutada ka ERFi või ESFi kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste toetamiseks vastavalt kõnealuste fondide suhtes kohaldatavatele eeskirjadele. Lisaks on asjakohane laiendada määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 98 lõikes 4 sätestatud piiratud järelevalve nõudeid ESFist toetatavatele rändeprobleemidega seotud tegevustele, kui need tegevused on kavandatud prioriteetse suuna all, mis käsitleb üksnes asjaomast probleemi. Peale selle tuleks kolmandate riikide kodanike sotsiaal-majanduslikku integratsiooni edendavate prioriteetide, sealhulgas Venemaa agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavate tegevuste jaoks ette nähtud prioriteetide puhul kehtestada mõlemaks programmitöö perioodiks kuni 100 % kaasrahastamise määra võimalus, et toetada liikmesriike, kes tegelevad põgenikega nii praegu kui ka tulevikus. Samuti tuleks pagulaste põhivajaduste rahastamise ja nende toetamise hõlbustamiseks suurendada ühikuhinna summat ning pikendada selle kohaldamise aega.

(6) Lisaks ei ole Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevate rändeprobleemide lahendamisele suunatud tegevuste rahastamiskõlblikkuse alguskuupäeva määramine 24. veebruarile 2022 osutunud piisavaks, et tagada kõigi asjaomaseid probleeme lahendavate tegevuste toetamine fondide abil. Seepärast on asjakohane lubada erandkorras valida selliseid tegevusi enne sellega seotud programmi muudatuse heakskiitmist ning käsitada selliste tegevuste kulusid rahastamiskõlblikuna, mis on füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu viidud, laiendades vastavat paindlikkust ka EMKFist toetatavatele tegevustele, mis on suunatud Venemaa agressioonist tulenevatele tagajärgedele kalandus- ja vesiviljelussektoris. Võttes arvesse rahaliste vahendite piiratust kõige enam mõjutatud piirkondades, peaks olema võimalik toetada selliseid tegevusi asjaomases liikmesriigis väljaspool programmipiirkonda, arvestades, et olukord, kus inimesed põgenevad Venemaa agressiooni eest ning liiguvad liikmesriikide sees ja vahel, kujutab endast väljakutset liidu kui terviku majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele. Seetõttu peaksid sellised tegevused olema rahastamiskõlblikud olenemata sellest, kus neid asjaomases liikmesriigis rakendatakse, sest nende asukoht ei ole lõppkokkuvõttes otsustav kriteerium esmavajaduste rahuldamisel.

(7) Võttes arvesse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevate rändeprobleemide lahendamisel tekkivat suurt koormust, mis on langenud kohalikele omavalitsustele ja kohalikes kogukondades tegutsevatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele, tuleks selliste asutuste ja organisatsioonide jaoks ette näha vähemalt 30 % suurune toetus vahenditest, mida kasutatakse ERFi või ESFi kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste toetamiseks vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 98 lõike 4 esimesele ja teisele lõigule.

(8) Liikmesriikide halduskoormuse leevendamiseks, et võtta arvesse muutuvaid vajadusi ja rakenduskavaga ettenähtud rahaliste eraldiste järgimist, tuleks kehtestada üldmeede, millega kaotatakse vajadus rakenduskava ametliku muutmise järele programmitöö perioodil 2014–2020, et võimaldada ümberpaigutusi valdkondlike eesmärkide vahel sama fondi prioriteedi ja piirkonnakategooria raames.

(9) Selleks et optimeerida 2014.–2020. aasta eraldiste kasutamist 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi programmide lõpetamise kontekstis, tuleks fondide toetuse lõppmakse arvutamisel suurendada prioriteetide vahelise paindlikkuse ülemmäära.

(10) Enneolematu olukorraga tegelemiseks tuleks ette näha ka teatavad paindlikkusmeetmed 2021.–2027. aasta programmitöö perioodi programme reguleerivas õigusraamistikus. Liikmesriikide eelarvete koormuse vähendamiseks tuleks suurendada tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi alla kuuluvate programmide eelmakseid. Lisaks, võttes arvesse probleeme, mis tulenevad inimeste ümberasumisest ja integreeritud meetmetest, mida liikmesriigid peavad võtma, siis juhul, kui liikmesriik seab ühe oma 2021.–2027. aasta ühtekuuluvusprogrammi raames prioriteediks kolmandate riikide kodanike sotsiaal-majanduslikku integratsiooni edendavate meetmete toetamise, peaks selle prioriteedi kuni 100 % kaasrahastamise määra olema võimalik kohaldada kuni 30. juunini 2024, tingimusel et asjakohane toetuse tase on ette nähtud kohalikele omavalitsustele ja kohalikes kogukondades tegutsevatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning et selliste prioriteetide raames liikmesriigi programmiga hõlmatud kogusumma ei ületa 5 % asjaomase liikmesriigi puhul ERFist ja ESF+ist saadavatest esialgsetest riiklikest eraldistest kokku. See ei piira liikmesriikide võimalust kavandada selliste prioriteetide jaoks täiendavaid summasid tavapäraste kaasrahastamise määradega. Võttes samuti arvesse Venemaa sõjalisest agressioonist tulenevaid häireid 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi lõpus, mis lisanduvad projektide rakendamisele avalduvatele pandeemia pikaajalistele tagajärgedele ja jätkuvatele häiretele väärtusahelates, tuleks ette näha ka täiendav paindlikkus, et võimaldada otsetoetuse andmist ja selliste tegevuste lõpetamist, mille rakendamine oli alanud kooskõlas 2014.–2020. aasta õigusraamistikuga enne käesoleva seadusandliku ettepaneku kuupäeva, isegi kui sellised tegevused ei kuuluks 2021.–2027. aasta programmitöö perioodi vastava fondi kohaldamisalasse, välja arvatud juhul, kui fonde kasutati määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 98 lõike 4 esimese või teise lõigu alusel. Tagamaks, et selliseid tegevusi saab seostada sekkumise liikidega, tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060[[11]](#footnote-12) I lisa vastavalt kohandada. Selliste tegevuste toetamine ei peaks mõjutama liikmesriikide kohustusi täita valdkondliku keskendamise nõudeid ja kliimapanuse eesmärke.

(11) Kuna käesoleva määruse eesmärki – aidata liikmesriikidel tegeleda katsumustega, mida põhjustab erakordselt suur arv liitu saabuvaid inimesi, kes põgenevad Ukraina vastu suunatud Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooni eest, ning toetada liikmesriike nende jätkuvates püüdlustes saavutada majanduse vastupidav taastumine COVID-19 pandeemiast – saab pakutud meetmete ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nende eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(12) Määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) 2021/1060 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(13) Võttes arvesse kiireloomulist vajadust leevendada kiiresti survet avaliku sektori eelarvetele, et säilitada liikmesriikide suutlikkus toetada majanduse taastumist, peetakse asjakohaseks teha erand ELi lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 sätestatud kaheksa nädala pikkusest tähtajast.

(14) Pidades silmas vajadust leevendada kiiresti survet avaliku sektori eelarvetele, et säilitada liikmesriikide suutlikkus jätkata majanduse taastamise protsessi, ning võimaldada kiiret programmide tegevuste üleviimist 2021.–2027. aasta programmitöö perioodile, peaks käesolev määrus jõustuma kiireloomulisena järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

**Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine**

Määrust (EL) nr 1303/2013 muudetakse järgmiselt.

(1) Artiklisse 30 lisatakse järgmised lõiked:

„6. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib liikmesriik ERFist, ESFist või Ühtekuuluvusfondist toetatavate programmide puhul paigutada rahalisi eraldisi ümber sama fondi sama prioriteedi eri valdkondlike eesmärkide ja sama programmi piirkonnakategooria vahel.

Selliseid ümberpaigutusi ei käsitata olulisena ja nende tegemiseks ei ole vaja komisjoni otsust programmi muutmise kohta. Siiski peavad need vastama kõigile regulatiivsetele nõuetele ja seirekomisjon peab need eelnevalt heaks kiitma. Liikmesriik edastab muudetud finantstabelid komisjonile.

7. Erandina lõigetest 1 ja 2 ei ole artikli 120 lõike 9 kohaselt kuni 100 % kaasrahastamise määra kohaldamiseks programmi raames loodud prioriteetse suuna puhul, millega edendatakse kolmandate riikide kodanike sotsiaal-majanduslikku integratsiooni, sealhulgas nende prioriteetsete suundade puhul, mis on ette nähtud tegevusteks, millega lahendatakse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme, vaja komisjoni otsust programmi muutmise kohta. Seirekomisjon peab muudatuse eelnevalt heaks kiitma. Liikmesriik edastab muudetud finantstabelid komisjonile.“;

(2) artiklisse 65 lisatakse järgmine lõige:

„10a. Lõiget 6 ei kohaldata tegevuste suhtes, millega lahendatakse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme.

Lõiget 6 ei kohaldata ka EMKFist toetatavate tegevuste suhtes, mis on suunatud selle agressiooni tagajärgedele kalandus- ja vesiviljelussektoris.

Erandina artikli 125 lõike 3 punktist b võib sellised tegevused ERFist, ESFist, Ühtekuuluvusfondist või EMKFist toetuse saamiseks välja valida enne muudetud programmi heakskiitmist.“;

(3) artikli 68c esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavate tegevuste rakendamisel võivad liikmesriigid maksetaotlustes deklareeritud kulude hulka arvata ühikuhinna, mis on seotud nende isikute põhivajaduste ja toetamisega, kes on saanud ajutise kaitse või liikmesriigi õiguse alusel muu piisava kaitse kooskõlas nõukogu rakendusotsusega (EL) 2022/382[[12]](#footnote-13) ja nõukogu direktiiviga 2001/55/EÜ[[13]](#footnote-14). Ühikuhind on 100 eurot nädalas iga täisnädala või osalise nädala kohta, mil isik viibib asjaomases liikmesriigis. Ühikuhinda võib kasutada kokku kuni 26 nädalat alates isiku liitu saabumise kuupäevast.“;

(4) artikli 70 lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Kui ERFist, ESFist või Ühtekuuluvusfondist toetust saavaid tegevusi, millega lahendatakse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme, viiakse ellu väljaspool programmipiirkonda, kuid asjaomases liikmesriigis, kohaldatakse ainult esimese lõigu punkti d.“;

(5) artikli 70 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate programmide suhtes. Lõikeid 2 ja 3, välja arvatud lõike 2 viimane lõik, ei kohaldata ESFist toetatavate tegevuste suhtes.“;

(6) artikli 96 lõike 10 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„10. Ilma et see piiraks artikli 30 lõigete 5, 6 ja 7 kohaldamist, võtab komisjon rakendusaktiga vastu otsuse, millega kiidab heaks kõik käesoleva artikli kohased rakenduskava elemendid (sealhulgas kõik selles tulevikus tehtavad muudatused), välja arvatud lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkti vi, punkti c alapunkti v ja punkti e, lõigete 4 ja 5, lõike 6 punktide a ja c ning lõike 7 kohased elemendid, mille osas vastutus jääb liikmesriikidele.“;

(7) artikli 98 lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

a) esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Lisaks võib selliseid tegevusi rahastada ka Ühtekuuluvusfondist eeskirjade alusel, mida kohaldatakse kas ERFi või ESFi suhtes.“;

b) teise lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Kui sihtotstarbelise prioriteetse suuna raames kasutatakse esimeses või teises lõigus sätestatud võimalust, eraldatakse vähemalt 30 % selle prioriteetse suuna rahalisest eraldisest tegevustele, mille puhul toetusesaajad on kohalikud ametiasutused ja kohalikes kogukondades tegutsevad kodanikuühiskonna organisatsioonid. Liikmesriigid annavad selle tingimuse täitmisest aru artikli 50 lõike 1 ja artikli 111 kohaselt nõutavas rakendamise lõpparuandes. Kui see tingimus ei ole täidetud, vähendab komisjon asjaomase prioriteetse suuna raames tehtavaid tagasimakseid proportsionaalselt, et tagada selle tingimuse täitmine programmile makstava lõppmakse arvutamisel.“;

c) kolmas lõik asendatakse järgmise lõiguga:

„Kui kolmandas lõigus osutatud prioriteetse suuna alla kuuluvate tegevuste puhul tuleb esitada andmed osalejate kohta, põhinevad need teadlikel hinnangutel ning piirduvad toetatud isikute koguarvu ja alla 18-aastaste laste arvuga. Samad aruandluse nõuded kehtivad ka muude ESFist toetatavate prioriteetsete suundade suhtes, millega toetatakse ainult Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavaid tegevusi.“;

(8) artiklisse 120 lisatakse järgmine lõige:

„9. Rakenduskava raames võib luua eraldi prioriteetse suuna, mille kaasrahastamise määr on kuni 100 %, et edendada kolmandate riikide kodanike sotsiaal-majanduslikku integratsiooni. Selline prioriteetne suund võib olla täielikult ette nähtud tegevusteks, millega lahendatakse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme, sealhulgas artikli 98 lõike 4 kolmandas lõigus osutatud sihtotstarbeline prioriteetne suund.“;

(9) artikli 130 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Erandina lõikest 2 ei tohi fondide ega EMKFi toetus iga prioriteedi lõppmaksena fondi ja piirkonnakategooria kohta viimasel aruandeaastal ületada rohkem kui 15 % võrra fondide või EMKFi toetust igale prioriteedile fondi ja piirkonnakategooria kohta, nagu on sätestatud komisjoni otsuses, millega rakenduskava heaks kiidetakse.“

Artikkel 2

**Määruse (EL) 2021/1060 muutmine**

Määrust (EL) 2021/1060 muudetakse järgmiselt.

(1) Artikli 90 lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Täiendav 0,5 % eelmakse tehakse 2022. aastal kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning täiendavad 0,5 % eelmaksed tehakse 2023. aastal ERFist, ESF+ist või Ühtekuuluvusfondist tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames toetatavatele programmidele. Kui programm võetakse vastu pärast 31. detsembrit 2022, tasutakse 2022. aasta osamaksed vastuvõtmise aastal.“;

(2) artikli 90 lõike 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„5. 2021. ja 2022. aastaks eelmaksetena makstud summa, välja arvatud lõike 2 viimases lõigus osutatud täiendavad eelmaksed, kantakse komisjoni raamatupidamisarvestusest välja igal aastal. Kõik muud eelmaksetena makstud summad kantakse komisjoni raamatupidamisarvestusest välja hiljemalt viimase aruandeaasta jooksul vastavalt artiklile 100.“;

(3) artiklisse 112 lisatakse järgmine lõige:

„7. Kui programmi raames kehtestatakse eraldi prioriteet kolmandate riikide kodanike sotsiaal-majanduslikku integratsiooni edendavate tegevuste toetamiseks, kohaldatakse maksetaotlustes deklareeritud kulude suhtes kuni 100 % kaasrahastamise määra kuni 30. juunil 2024 lõppeva aruandeaasta lõpuni. Pärast seda kuupäeva kohaldatakse programmis sätestatud kaasrahastamise määra vastavalt lõigetes 3 ja 4 sätestatud maksimaalsetele kaasrahastamise määradele.

Selliste prioriteetide raames liikmesriigi programmiga hõlmatud kogusumma ei tohi ületada 5 % ERFist ja ESF+ist saadavatest esialgsetest riiklikest eraldistest kokku.

Komisjon vaatab kaasrahastamise määra läbi 30. juuniks 2024.

Vähemalt 30 % sellise eraldi prioriteedi rahalisest eraldisest suunatakse tegevustele, mille puhul toetusesaajad on kohalikud ametiasutused ja kohalikes kogukondades tegutsevad kodanikuühiskonna organisatsioonid. Liikmesriigid annavad selle tingimuse täitmisest aru artikli 43 kohaselt nõutavas lõplikus tulemusaruandes. Kui see tingimus ei ole täidetud, vähendab komisjon asjaomase prioriteedi raames tehtavaid tagasimakseid proportsionaalselt, et tagada selle tingimuse täitmine programmile makstava lõppmakse arvutamisel.“;

(4) lisatakse järgmine artikkel 118a:

„*Artikkel 118a*

**Määruse (EL) nr 1303/2013 alusel enne 29. juunit 2022 toetuse saamiseks välja valitud etapipõhiste tegevuste tingimused**

1. Olenemata artiklist 118 peetakse tegevust, mille kogukulud ületavad 1 000 000 eurot ning mis valiti toetuse saamiseks välja ja mida alustati enne 29. juunit 2022 vastavalt määrusele (EL) nr 1303/2013 ja fondispetsiifilistele määrustele, nagu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013,[[14]](#footnote-15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013,[[15]](#footnote-16) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013,[[16]](#footnote-17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1299/2013[[17]](#footnote-18) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2014/508,[[18]](#footnote-19) toetuse saamiseks kõlblikuks vastavalt käesolevale määrusele ja vastavatele fondispetsiifilistele määrustele 2021.–2027. aasta programmitöö perioodil.

Erandina artikli 73 lõigetest 1 ja 2 võib korraldusasutus otsustada anda sellisele tegevusele toetust otse käesoleva määruse alusel, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) tegevusel on rahastamise seisukohast kaks eristatavat etappi, millest kummalgi on eraldi kontrolljälg;

b) tegevus kuulub asjaomase erieesmärgi raames kavandatud meetmete alla ja on omistatud ühele sekkumise liigile vastavalt I lisale;

c) esimest etappi käsitlevas maksetaotluses esitatud kulud ei ole esitatud üheski teist etappi käsitlevas maksetaotluses;

d) liikmesriik kohustub määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 141 kohaselt esitatavas rakendamise lõpparuandes või Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi puhul viimases rakendamise aastaaruandes viima programmitöö perioodil lõpule teise ja viimase etapi ning muutma selle toimivaks.

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata tegevuste suhtes, millega lahendatakse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme ning mida toetatakse kasutades määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 98 lõike 4 esimeses ja teises lõigus sätestatud võimalust.“;

(5) I lisa tabeli 1 lõppu lisatakse järgmised read:

„

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEKKUMISVALDKOND | | Koefitsient kliimamuutuste alaste eesmärkide saavutamiseks antava toetuse arvutamiseks | Koefitsient keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks antava toetuse arvutamiseks |
| Muud koodid, mis on seotud tegevustega, mida viiakse ellu etapipõhiselt vastavalt artiklile 118a | | | |
| 183 | Kodumajapidamisjäätmete käitlus: prügilad | 0 % | 100 % |
| 184 | Elektrienergia salvestamine ja ülekanne | 100 % | 40 % |
| 185 | Maagaas: säilitamine, ülekandmine ja jaotamine | 0 % | 0 % |
| 186 | Lennujaamad | 0 % | 0 % |
| 187 | Tootlik investeering suurettevõtetesse seoses vähese CO2-heitega majanduse edendamisega | 40 % | 0 % |

“

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

FINANTSSELGITUS

1. ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK

1.1. Ettepaneku/algatuse nimetus

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 ja määrust (EL) 2021/1060 seoses täiendava paindlikkusega Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooni tagajärgedega tegelemiseks   
FAST (paindlik abi territooriumidele) – CARE

1.2. Asjaomased poliitikavaldkonnad

05 Regionaalareng ja ühtekuuluvus

07 Investeerimine inimestesse, sotsiaalsesse ühtekuuluvusse ja väärtustesse

1.3. Ettepanek/algatus käsitleb

🞎**uut meedet**

🞎**uut meedet, mis tuleneb katseprojektist / ettevalmistavast meetmest**[[19]](#footnote-20)

**X****olemasoleva meetme pikendamist**

🞎**ühe või mitme meetme ümbersuunamist teise või uude meetmesse või ühendamist teise või uue meetmega**

1.4. Eesmärgid

1.4.1. Üldeesmärgid

Ei kohaldata.

1.4.2. Erieesmärgid

Ei kohaldata.

1.4.3. Oodatavad tulemused ja mõju

*Märkige, milline peaks olema ettepaneku/algatuse oodatav mõju toetusesaajatele/sihtrühmale.*

Ei kohaldata.

1.4.4. Tulemusnäitajad

*Märkige, milliste näitajate abil jälgitakse edusamme ja saavutusi.*

Ei kohaldata.

1.5. Ettepaneku/algatuse põhjendused

1.5.1. Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetavad vajadused, sealhulgas algatuse rakendamise üksikasjalik ajakava

Ei kohaldata.

1.5.2. ELi meetme lisaväärtus (see võib tuleneda eri teguritest, nagu kooskõlastamisest saadav kasu, õiguskindlus, suurem tõhusus või vastastikune täiendavus). Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab „ELi meetme lisaväärtus“ väärtust, mis tuleneb liidu sekkumisest ja lisandub väärtusele, mille liikmesriigid oleksid muidu üksi loonud.

Ei kohaldata.

1.5.3. Samalaadsetest kogemustest saadud õppetunnid

Ei kohaldata.

1.5.4. Kooskõla mitmeaastase finantsraamistikuga ja võimalik koostoime muude asjaomaste meetmetega

Ei kohaldata.

1.5.5. Erinevate kasutada olevate rahastamisvõimaluste, sealhulgas vahendite ümberpaigutamise võimaluste hinnang

Ei kohaldata.

1.6. Ettepaneku/algatuse kestus ja finantsmõju

**XPiiratud kestusega**

* **X** Finantsmõju maksete assigneeringutele ajavahemikus 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027

🞎**Piiramatu kestusega**

* Rakendamise käivitumisperiood hõlmab ajavahemikku AAAA–AAAA,
* millele järgneb täieulatuslik rakendamine

1.7. Ettenähtud eelarve täitmise viisid[[20]](#footnote-21)

🞎**Eelarve otsene täitmine** komisjoni poolt

* 🞎 oma talituste kaudu, sealhulgas kasutades liidu delegatsioonides töötavat komisjoni personali;
* 🞎 rakendusametite kaudu

**XEelarve jagatud täitmine** koostöös liikmesriikidega

🞎**Eelarve kaudne täitmine**, mille puhul eelarve täitmise ülesanded on delegeeritud:

* 🞎 kolmandatele riikidele või nende määratud asutustele;
* 🞎 rahvusvahelistele organisatsioonidele ja nende allasutustele (nimetage);
* 🞎 Euroopa Investeerimispangale ja Euroopa Investeerimisfondile;
* 🞎 finantsmääruse artiklites 70 ja 71 osutatud asutustele;
* 🞎 avalik-õiguslikele asutustele;
* 🞎 avalikke teenuseid osutavatele eraõiguslikele asutustele, kuivõrd nad esitavad piisavad finantstagatised;
* 🞎 liikmesriigi eraõigusega reguleeritud asutustele, kellele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine ja kes esitavad piisavad finantstagatised;
* 🞎 isikutele, kellele on delegeeritud Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaste ühise välis- ja julgeolekupoliitika erimeetmete rakendamine ja kes on kindlaks määratud asjaomases alusaktis.
* *Mitme eelarve täitmise viisi valimise korral esitage üksikasjad rubriigis „Märkused“.*

Märkused

Ei kohaldata.

2. HALDUSMEETMED

2.1. Järelevalve ja aruandluse eeskirjad

*Märkige sagedus ja tingimused.*

Ei kohaldata.

2.2. Haldus- ja kontrollisüsteem(id)

2.2.1. Eelarve täitmise viisi(de), rahastamise rakendamise mehhanismi(de), maksete tegemise korra ja kavandatava kontrollistrateegia selgitus

Ei kohaldata.

2.2.2. Teave kindlakstehtud riskide ja nende vähendamiseks kasutusele võetud sisekontrollisüsteemi(de) kohta

Ei kohaldata.

2.2.3. Kontrollide kulutõhususe (kontrollikulude suhe hallatavate vahendite väärtusse) hinnang ja põhjendus ning prognoositav veariski tase (maksete tegemise ja sulgemise ajal).

Ei kohaldata.

2.3. Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed

*Nimetage rakendatavad või kavandatud ennetus- ja kaitsemeetmed, nt pettustevastase võitluse strateegias esitatud meetmed.*

Ei kohaldata.

**ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU**

**Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid ja kulude eelarveread, millele mõju avaldub**

Olemasolevad eelarveread

*Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriigiti ja iga rubriigi sees eelarveridade kaupa*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik | Eelarverida | Kulu liik | Rahaline osalus | | | |
| Nr | Liigendatud/liigendamata[[21]](#footnote-22) | EFTA riigid[[22]](#footnote-23) | kandidaatriigid[[23]](#footnote-24) | kolmandad riigid | finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punkti b tähenduses |
| 2a Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus | 05.02.01 Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) tegevuskulud  05.03.01 Ühtekuuluvusfondi tegevuskulud  07.02.01 Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) jagatud eelarve täitmise haru – tegevuskulud | Liigendatud | EI | EI | EI | EI |

**Ettepaneku hinnanguline finantsmõju assigneeringutele**

*Hinnanguline mõju tegevusassigneeringutele – ülevaade*

Kavandatud muudatus ei nõua muudatuste tegemist mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste ja maksete iga-aastastes ülemmäärades, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1311/2013 I lisas, ega maksete koguvajaduses ajavahemikul 2021–2027.

Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+ ja Ühtekuuluvusfondi kulukohustuste assigneeringute jaotus aastate kaupa jääb muutumatuks.

Ettepaneku tulemusena tuuakse maksete assigneeringud 2022. ja 2023. aastasse vastavalt allpool esitatud hinnangule.

Ettepanek/algatus ei hõlma haldusassigneeringute kasutamist.

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mitmeaastase finantsraamistiku**   **rubriik** | Nr | 2a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat |  |  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **KOKKU** |
| •Tegevusassigneeringud | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.01 Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) tegevuskulud  05.03.01 Ühtekuuluvusfondi tegevuskulud  07.02.01 Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) jagatud eelarve täitmise haru – tegevuskulud | Kulukohustused | (1a) |  |  |  |  |  |  |  | **0,000** |
| Maksed | (2 a) |  | 1 743,000 | 1 743,000 | - |  |  | -3 486,000 | **0,000** |
| Eelarverida | Kulukohustused | (1b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksed | (2b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud[[24]](#footnote-25) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eelarverida |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi**  **assigneeringud KOKKU** | Kulukohustused | = 1a + 1b + 3 |  |  |  |  |  |  |  | **0,000** |
| Maksed | = 2a + 2b  +3 |  | 1 743,000 | 1 743,000 | - |  |  | -3 486,000 | **0,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| •Tegevusassigneeringud KOKKU | Kulukohustused | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksed | (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud KOKKU | | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitmeaastase finantsraamistiku **RUBRIIGI 2a**  **assigneeringud KOKKU** | Kulukohustused | = 4 + 6 |  |  |  |  |  |  |  | **0,000** |
| Maksed | = 5 + 6 |  | 1 743,000 | 1 743,000 |  |  |  | -3 486,000 | **0,000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mitmeaastase finantsraamistiku**   **rubriik** | **7** | „Halduskulud“ |

Selle punkti täitmisel tuleks kasutada haldusalaste eelarveandmete tabelit, mis on esitatud [õigusaktile lisatava finantsselgituse lisas](https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/leg/internal/Documents/2016-5-legislative-financial-statement-ann-en.docx) (sisekorraeeskirjade V lisa), ja laadida see üles DECIDE’i talitustevahelise konsulteerimise eesmärgil.

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aasta  **N** | Aasta  **N + 1** | Aasta  **N + 2** | Aasta  **N + 3** | Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6) | | | **KOKKU** |
| DG: <…….> |
| •Personalikulud | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •Muud halduskulud | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DG <…….> KOKKU** | Assigneeringud | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitmeaastase finantsraamistiku  **RUBRIIGI 7**  **assigneeringud KOKKU** | (Kulukohustuste kogusumma = maksete kogusumma) |  |  |  |  |  |  |  |  |

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **KOKKU** |
| Mitmeaastase finantsraamistiku **RUBRIIKIDE 1–7**  **assigneeringud KOKKU** | Kulukohustused | |  |  |  |  |  |  |  | **0,000** |
| Maksed | |  | 1 743,000 | 1 743,000 |  |  |  | -3 486,000 | **0,000** |

*Tegevusassigneeringutest rahastatav väljund (hinnang)*

Ettepanek/algatus hõlmab olemasolevate tegevusassigneeringute kasutamist (muudatusi ei ole):

kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Märkige eesmärgid ja väljundid**  ⇩ |  |  | Aasta  **N** | | Aasta  **N + 1** | | Aasta  **N + 2** | | Aasta  **N + 3** | | | Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6) | | | | | | **KOKKU** | |
| **VÄLJUNDID** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Väljundi liik[[25]](#footnote-26) | Keskmine kulu | Arv | Kulu | Arv | Kulu | Arv | Kulu | Arv | Kulu | | Arv | Kulu | Arv | Kulu | Arv | Kulu | Väljundite arv kokku | Kulud kokku |
| ERIEESMÄRK nr 1[[26]](#footnote-27)... | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Väljund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Väljund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Väljund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erieesmärk nr 1 kokku | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERIEESMÄRK nr 2 ... | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Väljund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erieesmärk nr 2 kokku | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KOKKU** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Hinnanguline mõju haldusassigneeringutele – ülevaade*

**X** Ettepanek/algatus ei hõlma haldusassigneeringute kasutamist

🞎 Ettepanek/algatus hõlmab haldusassigneeringute kasutamist, mis toimub järgmiselt:

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aasta  **N** [[27]](#footnote-28) | Aasta  **N + 1** | Aasta  **N + 2** | Aasta  **N + 3** | Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6) | **KOKKU** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mitmeaastase finantsraamistiku**  **RUBRIIK 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personalikulud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muud halduskulud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGI 7**  **kulud kokku** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGIST 7**[[28]](#footnote-29)  **välja jäävad kulud** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personalikulud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muud  halduskulud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mitmeaastase finantsraamistiku** **RUBRIIGIST 7**  **välja jäävad kulud kokku** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOKKU** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Personali ja muude halduskuludega seotud assigneeringute vajadused kaetakse asjaomase peadirektoraadi poolt kõnealuse meetme haldamiseks juba antud ja/või peadirektoraadi siseselt ümberpaigutatud assigneeringutest, mida vajaduse korral võidakse täiendada nendest lisaassigneeringutest, mis haldavale peadirektoraadile eraldatakse iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus, arvestades eelarvepiirangutega.

Hinnanguline personalivajadus

**X** Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist

🞎 Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt:

*Hinnanguline väärtus täistööaja ekvivalendina*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Aasta  **N** | Aasta  **N + 1** | Aasta **N + 2** | Aasta **N + 3** | Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6) | | |
| **•Ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja ajutised töötajad)** | | | | | | | | |
| * 20 01 02 01 (komisjoni peakorteris ja esindustes) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 01 02 03 (delegatsioonides) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * 01 01 01 01 (kaudne teadustegevus) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * 01 01 01 11 (otsene teadustegevus) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Muud eelarveread (märkige) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * **• Koosseisuväline personal (täistööajale taandatud töötajad)**[[29]](#footnote-30) | | | | | | | | | |
| * 20 02 01 (üldvahenditest rahastatavad lepingulised töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 02 03 (lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud ja noored eksperdid delegatsioonides) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * **XX** 01 xx **yy zz** [[30]](#footnote-31) | * - peakorteris |  |  |  |  |  |  |  |
| * - delegatsioonides |  |  |  |  |  |  |  |
| * 01 01 01 02 (lepingulised töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud kaudse teadustegevuse valdkonnas) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * 01 01 01 12 (lepingulised töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud otsese teadustegevuse valdkonnas) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Muud eelarveread (märkige) | |  |  |  |  |  |  |  |
| * **KOKKU** | |  |  |  |  |  |  |  |

**XX** tähistab asjaomast poliitikavaldkonda või eelarvejaotist.

Personalivajadused kaetakse juba meedet haldavate peadirektoraadi töötajatega ja/või töötajate peadirektoraadisisese ümberpaigutamise teel. Vajaduse korral võidakse personali täiendada iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus, arvestades olemasolevate eelarvepiirangutega.

Ülesannete kirjeldus:

|  |  |
| --- | --- |
| Ametnikud ja ajutised töötajad |  |
| Koosseisuvälised töötajad |  |

*Kooskõla kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga*

Ettepanek/algatus on kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga.

Ettepanek/algatus:

🞎 on täielikult rahastatav mitmeaastase finantsraamistiku asjaomase rubriigi sisese vahendite ümberpaigutamise kaudu.

Selgitage ümberplaneerimist, osutades asjaomastele eelarveridadele ja summadele. Põhjaliku ümberplaneerimise korral tuleb esitada Exceli tabel.

🞎 tingib mitmeaastase finantsraamistiku asjaomase rubriigi mittesihtotstarbelise varu ja/või mitmeaastase finantsraamistiku määruses sätestatud erivahendite kasutuselevõtu.

Selgitage, millised toimingud on vajalikud, osutades asjaomastele rubriikidele, eelarveridadele ja summadele ning nimetades kasutatavad rahastamisvahendid.

🞎 nõuab mitmeaastase finantsraamistiku muutmist.

Selgitage, millised toimingud on vajalikud, osutades asjaomastele rubriikidele, eelarveridadele ja summadele.

*Kolmandate isikute rahaline osalus*

Ettepanek/algatus:

**X** ei hõlma kolmandate isikute poolset kaasrahastamist

🞎 hõlmab kaasrahastamist, mille hinnanguline summa on järgmine:

assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aasta  **N** [[31]](#footnote-32) | Aasta  **N + 1** | Aasta  **N + 2** | Aasta  **N + 3** | Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6) | | | Kokku |
| Nimetage kaasrahastav asutus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaasrahastatavad assigneeringud KOKKU |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Hinnanguline mõju tuludele**

* **X** Ettepanekul/algatusel puudub finantsmõju tuludele
* 🞎 Ettepanekul/algatusel on järgmine finantsmõju:

🞎 omavahenditele

🞎 muudele tuludele

palun märkige, kas see on kulude eelarveridasid mõjutav sihtotstarbeline tulu 🞎

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulude eelarverida | Jooksva aasta eelarves kättesaadavad assigneeringud | Ettepaneku/algatuse mõju[[32]](#footnote-33) | | | | | | |
| Aasta  **N** | Aasta  **N + 1** | Aasta  **N + 2** | Aasta  **N + 3** | Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6) | | |
| Artikkel …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sihtotstarbeliste tulude puhul märkige, milliseid kulude eelarveridasid ettepanek mõjutab.

[…]

Muud märkused (nt tuludele avaldatava mõju arvutamise meetod/valem või muu teave).

[…]

1. Nõukogu 4. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/382, millega määratakse kindlaks Ukrainast lähtuva põgenike massilise sissevoolu olemasolu direktiivi 2001/55/EÜ artikli 5 tähenduses ning nähakse selle tulemusena ette ajutine kaitse (ELT L 71, 4.3.2022, lk 1–6). [↑](#footnote-ref-2)
2. Nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiiv 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel (EÜT L 212, 7.8.2001, lk 12). [↑](#footnote-ref-3)
3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. aprilli 2022. aasta määrus (EL) 2022/562, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 seoses ühtekuuluvusmeetmetega pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE) (ELT L 109, 8.4.2022, lk 1). [↑](#footnote-ref-4)
4. ELT C ..., ..., lk … [↑](#footnote-ref-5)
5. ELT C ..., ..., lk … [↑](#footnote-ref-6)
6. Nõukogu 17.detsembri 2020. aasta määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 11). [↑](#footnote-ref-7)
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. aprilli 2022. aasta määrus (EL) 2022/562, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 seoses ühtekuuluvusmeetmetega pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE) (ELT L 109, 8.4.2022, lk 1). [↑](#footnote-ref-8)
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320). [↑](#footnote-ref-9)
9. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (ELT L 72, 12.3.2014, lk 1). [↑](#footnote-ref-10)
10. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. aprilli 2022. aasta määrus (EL) 2022/613, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 seoses REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamise ja ühikuhinna kehtestamisega (ELT L 115, 13.4.2022, lk 38). [↑](#footnote-ref-11)
11. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.6.2021, lk 159). [↑](#footnote-ref-12)
12. Nõukogu 4. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/382, millega määratakse kindlaks Ukrainast lähtuva põgenike massilise sissevoolu olemasolu direktiivi 2001/55/EÜ artikli 5 tähenduses ning nähakse selle tulemusena ette ajutine kaitse (ELT L 71, 4.3.2022, lk 1). [↑](#footnote-ref-13)
13. Nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiiv 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel (EÜT L 212, 7.8.2001, lk 12). [↑](#footnote-ref-14)
14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/200 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 289). [↑](#footnote-ref-15)
15. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470). [↑](#footnote-ref-16)
16. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 281). [↑](#footnote-ref-17)
17. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil (ELT L 347, 20.12.2013, lk 259). [↑](#footnote-ref-18)
18. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1). [↑](#footnote-ref-19)
19. Vastavalt finantsmääruse artikli 58 lõike 2 punktile a või b. [↑](#footnote-ref-20)
20. Eelarve täitmise viise koos viidetega finantsmäärusele on selgitatud veebisaidil: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/ET/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx> [↑](#footnote-ref-21)
21. Liigendatud = liigendatud assigneeringud / liigendamata = liigendamata assigneeringud. [↑](#footnote-ref-22)
22. EFTA: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon. [↑](#footnote-ref-23)
23. Kandidaatriigid ja vajaduse korral Lääne-Balkani potentsiaalsed kandidaatriigid. [↑](#footnote-ref-24)
24. Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega seotud kulud (endised BA read), kaudne teadustegevus, otsene teadustegevus. [↑](#footnote-ref-25)
25. Väljunditena käsitatakse tarnitud tooteid ja osutatud teenuseid (nt rahastatud üliõpilasvahetuste arv, ehitatud teede pikkus kilomeetrites jms). [↑](#footnote-ref-26)
26. Vastavalt punktile 1.4.2 „Erieesmärgid ...“ [↑](#footnote-ref-27)
27. N on aasta, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist. „N“ asemel tuleb märkida esimene eeldatav rakendamise aasta (näiteks 2021). Sama tuleb teha ka järgnevate aastate puhul. [↑](#footnote-ref-28)
28. Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega seotud kulud (endised BA read), kaudne teadustegevus, otsene teadustegevus. [↑](#footnote-ref-29)
29. Lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud, noored spetsialistid delegatsioonides. [↑](#footnote-ref-30)
30. Tegevusassigneeringutest rahastatavate koosseisuväliste töötajate ülempiiri arvestades (endised BA read). [↑](#footnote-ref-31)
31. N on aasta, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist. „N“ asemel tuleb märkida esimene eeldatav rakendamise aasta (näiteks 2021). Sama tuleb teha ka järgnevate aastate puhul. [↑](#footnote-ref-32)
32. Traditsiooniliste omavahendite (tollimaksud ja suhkrumaksud) korral tuleb märkida netosummad, st brutosumma pärast 20 % sissenõudmiskulude mahaarvamist. [↑](#footnote-ref-33)