ANNEX VI*[[1]](#footnote-1)* Template of a programme for the AMIF, the ISF and the BMVI – Article 16(3)

**PROGRAMUL NAȚIONAL**

**INSTRUMENTUL PENTRU MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI VIZE 2021-2027**

|  |  |
| --- | --- |
| CCI number |  |
| Title in English | [255 characters[[2]](#footnote-2)]  NATIONAL PROGRAMME INSTRUMENT FOR BORDER MANAGEMENT AND VISA |
| Title in the national language | [255] PROGRAMUL NAȚIONAL INSTRUMENTUL PENTRU MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI VIZE |
| Version | DRAFT 1 |
| First Year | 2021 |
| Last Year | 2027 |
| Eligible from | 1 IANUARIE 2021 |
| Eligible until | 31 DECEMBRIE 2029 |
| Commission Decision Number |  |
| Commission Decision Date |  |
| Member State amending decision number |  |
| Member State amending decision entry into force date |  |

1. **Programme strategy: main challenges and policy responses**

*Reference: Article 17(3)(a) )(ii bis), (iii), (iv) and (vii) and CPR*

|  |
| --- |
| *This section explains how the programme will address the main challenges identified at the national level based on local, regional and national needs assessments and/or strategies. It provides an overview of the state of implementation of relevant EU acquis and the progress achieved on EU action plans, and describes how the Fund will support their development through the programming period. Text field [15 000]* |

Programul va aborda principalele provocări și domenii de acțiune identificate pe baza următoarelor documente strategice naționale și europene:

* **Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024**
* **Strategia Națională de Management Integrat al Frontierei de Stat a României în perioada 2019-2027 (draft)**
* **MASTERPLAN pentru implementarea noii arhitecturi a sistemelor de informații pentru securitate și frontieră, în România**

În domeniul **frontierelor**, Programul Național va contribui la următoarele domenii de acțiune menționate în cadrul **Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024**,

* Dezvoltarea cooperării internaționale atât în formatele de cooperare regională (Convenția de cooperare polițienească din Europa de Sud-Est, Asociația Șefilor de Poliție din Europa de Sud-Est), cât și în cele din cadrul Uniunii Europene (Oficiul European de Poliție - EUROPOL, Agenția Europeană a Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă - FRONTEX), în vederea combaterii criminalității organizate transnaționale;
* Securizarea frontierei, în special a celei care este frontiera externă a Uniunii Europene, în vederea combaterii migrației ilegale, traficului de persoane, contrabandei cu produse accizabile sau contrafăcute și a altor riscuri cu impact asupra securității naționale;
* Identificarea și semnalarea vulnerabilităților și factorilor de risc în securizarea frontierei de stat, în special a celei care reprezintă frontiera externă a Uniunii Europene, în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale, traficului de persoane și bunuri și a altor riscuri cu impact asupra securității naționale.

**Strategia Națională de Management Integrat al Frontierei de Stat a României în perioada 2019-2027 (draft)** prevede ca și obiective asigurarea și menținerea unui nivel înalt de supraveghere și control la frontieră, precum și utilizarea tehnologiei de ultimă generație, inclusiv sisteme informaționale la scară largă.

Obiectivele Strategiei naționale sunt în acord cu prevederile Catalogului Schengen reunind următoarele dimensiuni: controlul și supravegherea frontierelor, inclusiv analiza de risc, depistarea și investigarea criminalității transfrontaliere prin cooperarea tuturor autorităților de aplicare a legii, modelul celor patru filtre (măsurile în țările terțe, cooperarea cu țările învecinate, controlul la frontiere, măsurile de control în spațiul de liberă circulație, inclusiv returnarea, cooperarea dintre agenții pentru realizarea managementului integrat al frontierelor și cooperarea internațională, coordonarea și coerența activităților statelor membre UE, ale instituțiilor și ale altor organisme ale UE.

Potrivit Raportului privind analiza riscurilor pentru 2018 realizată de FRONTEX, deși la frontiera terestră externă estică situația poate fi evaluată în prezent drept calmă în comparație ruta mediteraneană vestică, situația frontalieră se poate schimba rapid din cauza evoluțiilor politice imprevizibile din țările învecinate, ca urmare, printre altele, a prezenței crescute a amenințărilor hibride.

România se confruntă cu o paletă variată a infracționalității la frontiera de stat, având în vedere poziția geostrategică la confluența dintre Orient și Occident, precum și statutul de stat membru cu drepturi depline în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunea Europeană.

România acționează consecvent pentru implementarea progresivă a măsurilor necesare în vederea atingerii unui înalt nivel de securitate a frontierelor, cu un accent deosebit pentru viitoarele frontiere externe ale UE, prin implementarea conceptului de management integrat.

Realizarea controlului frontierelor are la bază principiul solidarității, fiind nu numai în interesul statelor membre Schengen la ale căror frontiere externe se efectuează, cât și în interesul tuturor celorlalte state membre care au eliminat sau vor elimina controlul la frontierele lor interne. În această ordine de idei, România ca viitor stat membru Schengen, are în vedere luarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea unui control eficient al frontierelor astfel încât să poată acoperi toate acțiunile ilegale care au impact asupra securității interne a statelor membre, a politicii publice și a relațiilor internaționale.

Începând cu anul 2022, noi sisteme de informații de mare anvergură la nivel european, respectiv Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), instituit prin Regulamentul nr. 2226/2017 și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), instituit prin Regulamentul nr. 1240/2018 vor fi operaționalizate.

Implementarea EES/ETIAS va avea impact asupra sistemelor IT&C centrale ale autorităţilor responsabile, care vor trebui adaptate şi upgradate, asupra procedurilor de lucru, infrastructurii IT pentru controlul frontierelor, migraţie şi vize și a punctelor de trecere a frontierei. Capacitatea instituțională va trebui adaptată noilor condiții de operare, în special prin crearea Unității Naționale ETIAS și a punctului central de acces la EES și ETIAS, iar un număr considerabil de personal operativ va trebui pregătit corespunzător, inclusiv pentru a putea utiliza noile echipamente. Începând cu anul 2022, sistemul informatic al PFR va integra fluxurile de lucru aferente Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) , precum şi a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

În vederea îmbunătățirii conștientizării situației și a sporirii capacității de reacție în scopul gestionării frontierelor, inclusiv al detectării, prevenirii și combaterii imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere încă din anul 2013, România a implementat Sistemul European de Supraveghere a Frontierelor (**EUROSUR**), contribuind la crearea tabloului situațional european prin furnizarea atât a informațiilor obligatorii referitoare la supravegherea frontierei terestre și maritime, cât și a celor pe bază de voluntariat privind incidentele din punctele de trecere a frontierei. În cadrul Poliției de Frontieră Române, în baza competențelor la nivel național în ceea ce privește supravegherea frontierei, funcționează Centrul Național de Coordonare, ca punct unic de contact care cooperează și face schimb de date și informații cu centrele regionale și locale de coordonare, precum și cu celelalte centre naționale de coordonare ale statelor membre, precum și cu FRONTEX.

La nivel regional, corespunzător frontierei fiecărui stat vecin, respectiv Marea Neagră, sunt organizate 6 Centre Regionale de Coordonare, iar la nivelul fiecărui sector al poliției de frontieră/ grup de nave funcționează 82 de Centre Locale de Coordonare. O parte din atribuțiile Centrului Național de Coordonare sunt delegate centrelor regionale și locale, care monitorizează activitățile privind supravegherea frontierelor terestre şi maritime, cele din punctele de trecere a frontierei și supravegherea frontierelor aeriene, fiind în măsură să transmită decizii operaționale, să asigure conștientizarea situației și capacitatea de reacție în zona lor de competență.

Furnizarea de sprijin în procesul de luare a deciziilor la timp și în mod integral se realizează prin crearea unei imagini de ansamblu asupra situației de la frontierele externe. În acest sens, Nodul România, prin Centrul Național de Coordonare, introduce în EUROSUR informații rezultate din activitatea operativă desfășurată la frontiera României. CNC-ul colectează informațiile care privesc supravegherea și controlul trecerii frontierei de la structurile teritoriale. Raportarea incidentelor constatate în zona de competență se face în special prin intermediul Sistemului Informatic de Raportare a Evenimentelor, iar, pe baza informațiilor colectate, CNC-ul întocmește și actualizează tabloul situațional național și asigură contribuția la tabloul situațional european.

Totodată, în scopul conștientizării situației la frontierele externe, suplimentar valorificării datelor din tabloul situațional european, România utilizează ca instrument de supraveghere în activitatea operațională produsele furnizate de către Serviciile de Fuziune EUROSUR.

În ceea ce privește modificările aduse mandatului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (**EBCG 2.0**), acestea vizează rezolvarea deficiențelor și o abordare mai adecvată a nevoilor actuale în materie de securitate și migrație, prin instituirea unui corp permanent cu un personal de 10.000 până în 2027, prin sprijinirea procedurilor de returnare din SM, de ex. prin identificarea resortisanților ilegali provenind din țări terțe și prin asistarea autorităților naționale în obţinerea documentelor de călătorie, prin consolidarea cooperării cu BESA. Ca obiective pe termen mediu, România urmărește asigurarea prezenței personalului român în toate structurile actuale ale Frontex.

Unitățile de analiză ale Poliției de Frontieră Române își desfășoară activitatea în conformitate cu Modelul Comun Integrat de Analiză a Riscului (**CIRAM 2.0**). Unităţile de analiză de risc au responsabilitatea de a transmite informaţii despre care se presupune că pot avea un impact în afara frontierelor Statelor Membre, atât către Agenția Frontex, cât şi către alte state membre. În acest sens, cooperarea internațională în domeniul analizei de risc este indispensabilă pentru gestionarea eficace a frontierelor externe.

Conform Agendei digitale pentru Europa 2020 (pilonul 2), îmbunătățirea schimbului de informații și interoperabilității bazelor de date și a sistemelor de informații constituie una dintre principalele măsuri adoptate la nivel european, cu rolul de a spori capacitatea colectivă în materie de securitate, prin eliminarea deficiențelor operaționale și a lipsei de informații. Totodată, noul pachet legislativ al interoperabilității și dezvoltarea la scară largă stipulează facilitatea adusă statelor membre pentru prevenire, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

Sistemul de informații Schengen (**SIS**) este cel mai utilizat și cel mai mare sistem de schimb de informații pentru securitate și gestionarea frontierelor din Europa. SIS permite autorităților naționale competente, cum ar fi poliția și polițiștii de frontieră, să introducă și să consulte alerte cu privire la persoane sau obiecte. O alertă SIS nu conține doar informații despre o anumită persoană sau obiect, ci și instrucțiuni pentru autorități cu privire la ce trebuie să facă atunci când persoana sau obiectul a fost găsit. Birourile naționale specializate **SIRENE** situate în fiecare stat membru servesc drept puncte de contact unice pentru schimbul de informații suplimentare și coordonarea activităților legate de alertele SIS. La sfârșitul anului 2017, SIS conținea aproximativ 76,5 milioane de înregistrări, a fost accesat de 5,2 miliarde de ori și a asigurat 243 818 accesări (atunci când o căutare duce la o alertă și autoritățile o confirmă).

În noiembrie 2018, au fost aprobate Regulamentul (UE) 2018/1860, Regulamentul (UE) 2018/1861 și Regulamentul (UE) 2018/1862. Aceste Reglementări au intrat în vigoare la 28 decembrie 2019 și vor fi complet operaționale începând cu decembrie 2021. Noile funcționalități din SIS sunt implementate în diferite etape, cu o cerință pentru ca lucrările să fie finalizate până în 2021. Deși România nu face încă parte din zona fără controale la frontierele interne („spațiul Schengen”), din august 2018, România a început să utilizeze SIS complet.

De la sfârșitul anului 2020 autoritățile naționale cu drept de acces la SIS competente să efectueze căutări pe bază de amprente vor pregăti sistemele proprii, vor achiziționa echipamente și vor pregăti personalul operativ pentru noile prevederi aduse de Regulamentele SIS recast.

În perspectiva implementării interoperabilității dintre sistemele de informații europene, cu termen 2024, schimbările în procedurile și fluxurile de lucru vor continua, pentru implementarea legislației europene în domeniu, iar utilizarea în comun a informațiilor din bazele de date va aduce un plus de eficiență activității autorităților naționale.

România își propune să continue acțiunile privind implementarea acquis-ului Schengen, în special cele referitoare la dezvoltarea managementului integrat al frontierei, fiind conștientă de rolul important pe care îl are, atât în ceea ce privește asigurarea unui înalt nivel de supraveghere și control al frontierelor externe ale Uniunii Europene, cât și pentru menținerea poziției de partener credibil al statelor membre în protejarea securității interne a spațiului european.

Pentru **aducerea la îndeplinire a obiectivelor strategice naționale** prezentate mai sus, RO își propune introducerea unor tehnologii moderne, la nivelul standardelor europene, consolidarea capacităților de prevenire și combatere a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, dezvoltarea contribuției în cadrul inițiativelor de cooperare locale, regionale și internaționale, pregătirea personalului instituțiilor implicate în managementul integrat al frontierelor/ vizelor.

De asemenea, pe **segmentul de supraveghere și controlul trecerii frontierei**, RO va întreprinde măsuri pentru implementarea prevederilor actelor normative care instituie arhitectura noilor sisteme de informații ale Uniunii Europene, respectiv sistemul de intrare/ieșire (**EES**), Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (**ETIAS**), utilizarea Sistemului de informații Schengen (**SIS**) pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, utilizarea SIS în domeniul verificărilor la frontiere, sistemul de informații privind vizele **(VIS**), dezvoltarea și modernizarea sistemelor informatice care colectează, stochează și procesează date biometrice (**AFIS**), instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor, dezvoltarea platformelor informatice de analiză date și activități de formare și schimb de bune practici (Implementarea unui sistem de management al informațiilor). În ceea ce privește **EUROSUR**, având în vedere și prevederile regulamentului 2019/1896 privind EBGC 2.0, RO va continua extinderea rețelei de comunicații pentru a permite îmbunătățirea schimbului de informații sensibile neclasificate și de informații clasificate într-un mediu securizat și în timp aproape real cu centrul național de coordonare și pentru realizarea unei gestionări integrate eficace a frontierelor externe.

În **domeniul vizelor**, prin acțiunile finanțate prin Programul Național se urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize, cooperarea la nivel consular precum și a constatărilor care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor. Acestea vor fi aduse la îndeplinire de către Ministerul Afacerilor Externe în conformitate cu prevederile HG 16/2017.

Aplicarea Regulamentului European nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (**VIS**) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS), a condus la îmbunătățirea **politicii comune în materie de vize** și a cooperării la nivel consular.

În vederea îndeplinirii tuturor condițiilor necesare eliberării de vize uniforme Schengen și a cooperării cu statele membre Schengen, cât și în scopul punerii în aplicare a tuturor prevederilor legislației comunitare europene în materie (Codului Comunitar de Vize, Regulamentului VIS), la nivelul Centrului Național de Vize din cadrul Departamentului Consular a fost operaționalizat Sistemul National de Informații privind Vizele (SNIV). Sistemul Național de Informații privind Vizele este compatibil cu sistemul european central de informații privind vizele, Central Visa Information System (C.VIS). Prin intermediul SNIV se derulează întreg procesul de preluare/eliberare a vizei române, acest sistem fiind pe deplin compatibil cu Sistemul Central privind Vizele la nivelul Uniunii Europene. România, prin intermediul sistemului SNIV, va trebui să realizeze testele de conectare și compatibilitate în regim read-only cu sistemul VIS Central și cu restul statelor membre, în contextul aplicării deciziilor Comisiei Europene. Accesul în regim read-only presupune dezvoltări noi care vor rula peste subsistemul de virtualizare a resurselor din SNIV, în sensul asigurării inter-operabilității sistemelor SNIV.

RO are ca scop să sprijine și să extindă capacitatea la nivel național, pentru a asigura aplicarea corectă a acquis-ului Uniunii în ceea ce privește vizele prin menținerea stabilității și capacității SNIV de a face față tuturor cerințelor și rigorilor pe care le implică aderarea României la Spațiul Schengen, dotarea corespunzătoare a oficiilor consulare și a structurilor din Centrala MAE cu atribuții în utilizarea și menținerea în funcțiune a SNIV, precum și necesitatea menținerii unui standard optim și de siguranță al modului de desfășurare a activității în materie de vize.

Astfel, în materie de cooperare consulară, pentru stabilirea unor practici comune de acțiune, la nivelul statelor membre este necesară desfășurarea de reuniuni consulare regionale, la care să participe personalul consular al statelor membre din zona respectivă, precum și reprezentanți cu atribuții specifice din statele terțe din zonă. În vederea asigurării unor servicii de calitate pentru solicitanții de vize, este necesar ca personalul cu atribuții din consulate să beneficieze de programe permanente de instruire prin implementarea unei politici instituționale prin care personalul cu atribuții din consulate să beneficieze de programe de instruire în mod permanent.

Pentru funcționarea în condiții optime a sistemului SNIV se impune actualizarea și upgradeul echipamentelor/infrastructurii existente la cerințele tehnologice din acest moment în vederea asigurării îndeplinirii tuturor cerințelor funcționale, dar mai ales a celor de securitate cibernetică. În vederea furnizării de servicii eficace și adaptate nevoilor solicitanților de viză, în conformitate cu standardele, regulamentele și practicile uniforme ale UE, precum și asigurarea unui mediu de lucru sigur și eficient pentru personalul consular și pentru solicitanții de vize este necesară amenajarea/ reabilitarea oficiilor consulare, precum și upgrade-ul măsurilor de securitate în consulate.

Sinergiile dintre IMFV și celelalte programe de finanțare se vor asigura prin finanțarea din IMFV a operațiunilor maritime cu scopuri multiple când obiectivul principal este supravegherea frontierei, precum și prin completarea finanțărilor din IMFV cu intervenții din FEDR, prin programul Interreg, în special prin sprijinirea acțiunilor în domeniul mobilității și gestionării trecerii la frontieră și gestionării migrației, și din FSE+, care ar putea susține activități care vizează dezvoltarea abilităților digitale ale polițiștilor de frontieră.

1. **Specific objectives**

*(repeated for each specific objective other than technical assistance )*

*Reference: Article 17(2) and 17(4)*

## 2.1. OS1 Title of the specific objective [300] - OS1 Sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor externe, pusă în aplicare de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate comună a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație

### 2.1.1. OS1 Description of a specific objective

*This section describes, for each specific objective, the initial situation, main challenges and proposes responses supported by the Fund. It describes which implementation measures are addressed with the support of the Fund; it provides an indicative list of actions within the scope of Articles 3 and 4 of the AMIF, ISF or BMVI Regulations.*

*In particular: For operating support, it provides a justification in line with Article 15[[3]](#footnote-3)of the ISF Regulation, Articles 15 and 16 of the BMVI Regulation or Article 18 of the AMIF Regulation. It includes an indicative list of beneficiaries with their statutory responsibilities, main tasks to be supported.*

Text field (16 000 characters)

### 

Frontiera de stat a României are o lungime de aproximativ 3.150 de kilometri, ce acoperă toate tipurile de frontieră: terestră, maritimă și aeriană. Din aceștia, 2.070 km face parte din asigură frontiera externă a Uniunii Europene, 1.845 km fiind frontieră terestră , iar aproximativ 196 km fiind frontieră maritimă.

Diversitatea frontierei, dar și riscurile transfrontaliere prognozate ca urmare a poziționării geo-strategice a țării au impus necesitatea creării unui Sistem Integrat de Securizare a Frontierei (SISF), capabil să asigure un înalt nivel de supraveghere și control al frontierelor, în beneficiul societății, al propriilor cetățeni, dar și al tuturor cetățenilor europeni.

Potrivit datelor din ultimii trei ani, traficul de călători prin punctele de trecere a frontierei a înregistrat o creștere de 5,6 % în anul 2018, comparativ cu anul 2017, iar în anul 2019 a crescut cu 10,7 %. Astfel, în anul 2017 traficul a fost de 59.714.986 de călători, în 2018 – 63.044.794 (în creștere cu 5,6 %), iar în 2019 – 69.784.272 (în creștere cu 10,7 %).

Din punct de vedere al tipului de trafic, cea mai mare pondere au avut-o cel terestru (aproximativ 70% în fiecare dintre cei trei ani) și aeroportuar (aproximativ 30%), în timp ce traficul portuar a reprezentat un procent de sub 0,5%.

RO își propune asigurarea unui nivel înalt și permanent de monitorizare a frontierei României, necesar pentru combaterea fluxurilor migratorii în continuă creștere și a criminalității transfrontaliere. În vederea atingerii acestuia, RO vizează :

* Implementarea de noi tehnologii de supraveghere la frontiera României, extinderea mijloacelor tehnice de supraveghere a frontierei terestre, maritime/fluviale și aeriene aflate în dotarea structurilor PFR
* Consolidarea capacităților tehnice necesare pentru efectuarea de controale și operațiuni de supraveghere la frontierele externe, inclusiv prin măsuri de prevenire și depistare a criminalității transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și terorismul
* Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de supraveghere a frontierelor terestre și maritime
* Modernizarea și extinderea sistemului de comunicații voce-date/informatic al PFR
* Extindere sistem automat de verificare a documentelor de călătorie în aeroporturi
* Îmbunătățirea activității de organizare, planificare, executare și monitorizare a misiunilor de control la frontieră
* Reabilitarea/reamenajare sediilor autorităților naționale implicate în managementul frontierei

În ceea ce privește implementarea și dezvoltarea **EUROSUR**, prin Programul Național Fondul pentru Securitate Internă aferent CFM 2014 – 2020, au fost realizate 4 centre regionale de coordonare la ITPF Sighetu Marmației, ITPF Timișoara, ITPF Iași, Garda de Coastă prin care se realizează integrarea tuturor imaginilor obținute de la senzorii instalați la frontiera externă, iar printr-un alt proiect derulat în cadrul aceluiași fond se vor extinde centrele regionale și la nivelul altor două Inspectorate Teritoriale ale Poliției de Frontieră, respectiv Oradea și Giurgiu.

RO își propune extinderea rețelei de comunicații a EUROSUR la nivelul Centrelor Locale de Coordonare, pentru a permite îmbunătățirea schimbului de informații sensibile neclasificate și de informații clasificate într-un mediu securizat și în timp aproape real cu centrul național de coordonare și pentru realizarea unei gestionări integrate eficace a frontierelor externe. Prin crearea de centre locale de coordonare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1896, va fi îmbunătățită conștientizarea situației operative la nivelul fiecărei secțiuni de frontieră în parte și va determina creșterea capacității de reacție, asigurând totodată transmiterea informațiilor relevante pentru cadrul EUROSUR în timp real.

De asemenea, acțiunile RO vizează interconectarea rețelelor și sistemelor de la nivel național cu rețeaua de comunicații EUROSUR și automatizarea schimbului de informații .Calitatea informațiilor transmise către statele membre și agenție și promptitudinea acestui schimb de informații sunt condiții prealabile pentru buna funcționare a gestionării europene integrate a frontierelor. Automatizarea schimbului de informații prin interconectarea sistemului național cu rețeaua de comunicații EUROSUR, precum și asigurarea informațiilor și controlul calității datelor și informațiilor transmise reprezintă elemente esențiale care trebuie asigurate în baza prevederilor Regulamentului UE 1896/2019.

În cadrul dezvoltării **EES și ETIAS**, la nivelul RO, au fost luate măsurile necesare pentru punerea în executare a regulamentelor de instituire a celor două sisteme, inclusiv ajustările instituționale necesare în acest sens, au fost constituite echipele de proiect, comune pentru EES și ETIAS, a fost întocmit și aprobat planul de management pentru implementarea celor două sisteme, cuprinzând acțiuni concrete și termene corelate cu cele din planificarea generală. De asemenea, au fost identificate nevoile de pregătire aferente celor două sisteme. Aceste nevoi au fost comunicate agențiilor europene care vor furniza pregătirea pentru statele membre în vederea operaționalizării și operării EES și ETIAS (eu-LISA, FRONTEX și CEPOL – pentru partea de EES) și, în funcție de oferta educațională și posibilitățile concrete de asigurare a pregătirii de aceste agenții, se elaborează în prezent planul național de pregătire a utilizatorilor finali EES și ETIAS de la nivel PFR. Procesul de pregătire a polițiștilor de frontieră din linia I și linia a II-a de control a fost inițiat, prin parcurgerea unui modul on-line furnizat de către agenția Frontex.

Prin Programul Național Fondul pentru Securitate Internă aferent cadrului financiar multianual 2014-2020 se vor achiziționa echipamente de control fixe și mobile, precum și o soluție de consolidare a infrastructurii de comunicații de date, o platformă de colaborare între punctele Centrale de Acces EES și ETIAS și structurile naționale. De asemenea, au avut loc discuții interinstituționale pentru ridicarea nivelului de conștientizare în rândul autorităților desemnate cu privire la drepturile pe care le vor avea şi cu privire la obligațiile care le vor reveni după operaționalizarea EES şi ETIAS, precum şi în vederea definitivării cerințelor operaționale ale platformei de colaborare.

Pentru punerea în aplicare a Sistemului de intrare/ieșire în conformitate cu articolul 64 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 2017/2226, la nivelul autorităților naționale cu competențe în implementarea EES nevoile identificate sunt finanțate din FSI 2014-2020.

La nivelul Poliției de Frontieră Române sunt în curs de elaborare procedurile de lucru operaționale pentru fiecare sistem în parte, pe baza fluxurilor de control la frontieră modificate pentru a fi adaptate cerințelor suplimentare impuse de EES și ETIAS.

Perioada 2021-2027 se suprapune parțial cu etapa de pregătire pentru operaționalizarea EES (preconizat a fi operațional din februarie 2022) și ETIAS (preconizat a fi operațional din decembrie 2022), precum și cu perioada post-operaționalizare / operare a celor două sisteme.

Ca atare, prin prisma propunerilor de proiecte deja incluse în cadrul PN FSI 2014-2020, prin PN IMFV, RO își propune dezvoltarea Unității Naționale ETIAS din punct de vedere al infrastructurii, precum și/sau dezvoltarea/ modernizarea software pentru Unitatea Națională ETIAS, a căror necesitate să derive din evoluțiile înregistrate în primii ani de operare a sistemului, precum și din eventuale modificări ale bazei legale ori specificațiilor tehnice ale sistemului.

**SIS II și Biroul SIRENE** reprezintă instrumente fundamentale în cooperarea polițienească internațională, iar implementarea acestora reprezintă o condiție obligatorie în perspectiva aderării României la Spațiul Schengen. În vederea îndeplinirii de către N.SIS II a cerințelor de disponibilitate și securitate ale SIS II, precum și pentru asigurarea unui înalt nivel de continuitate a serviciilor de business ale sistemului, atât din perspectiva interconectării cu sistemele autorităților naționale cu atribuții în SIS II, cât și din perspectiva interconectării cu Sistemul Central SIS II, complementar serviciilor de mentenanță și suport tehnic aferente N.SIS II actual, RO a modernizat și dezvoltat sistemul informatic național N.SIS II, pentru a asigura, în principal, creșterea capacităților globale de procesare, transport și stocare date. Sistemul informatic SIRENE a fost modernizat și actualizat în anul 2019, conform cerințelor de business existente la momentul respectiv.

Conform Regulamentului nr. 1862/2018, RO întreprinde măsuri pentru implementarea căutării după amprentă în SIS (**AFIS**), având termen de implementare decembrie 2020 prin adaptarea/ dezvoltarea aplicațiilor proprii pentru integrarea specificațiilor tehnice, identificarea nevoilor hardware, precum și prin pregătirea utilizatorilor pentru noile funcționalități.

În virtutea reglementărilor de la nivel global din ultimii ani, prin adoptarea Regulamentelor 817/2019 și 818/2019 care reglementează instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE, RO, ca și celelalte State Membre trebuie să fie pregătită pentru integrarea sistemelor naționale și dezvoltarea instrumentelor necesare de interconectare cu nodul central. Așadar, RO prin punctul central de acces în domeniul biometriei, va trebui să utilizeze datele biometrice (amprente și imagini faciale) prin intermediul unor mecanisme securizate și optimizate conform reglementărilor unitare elaborate la nivelul eu-LISA în scopul stabilirii identității unei anumite persoane, inclusiv pentru identificarea rămășițelor umane neidentificate sau a persoanelor necunoscute, în cazul unei catastrofe naturale sau al unui accident.

Astfel, prin PN IMFV în cadrul Obiectivului specific 1, se **vor implementa următoarele măsuri**:

* îmbunătățirea controlului la frontiere
* dezvoltarea în continuare a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european
* asigurarea aplicării uniforme a acquis-ului Uniunii în materie de frontiere externe
* crearea, exploatarea și întreținerea sistemelor informatice la scară largă în domeniul gestionării frontierelor, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea acestor sisteme informatice și infrastructura lor de comunicații
* Pe baza nevoilor stabilite, se vor finanța proiecte care vor viza **următoarele acțiuni**:
* infrastructuri, clădiri, sisteme și servicii necesare la punctele de trecere a frontierelor
* echipamente operaționale, inclusiv mijloace de transport, sisteme, servicii și reabilitarea și renovarea clădirilor, necesare pentru asigurarea unui control eficace și în condiții de siguranță la punctele de trecere a frontierei, în zonele hotspot și pentru supravegherea frontierelor;
* formare în domeniul dezvoltării gestionării europene integrate a frontierelor sau formare care contribuie la aceasta
* studii, proiecte-pilot și alte acțiuni relevante menite să pună în aplicare sau să dezvolte gestionarea europeană integrată a frontierelor, inclusiv măsuri care vizează dezvoltarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, cum ar fi consolidarea capacităților comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării dintre Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și statele membre
* acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer în alte state membre
* sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor;
* acțiuni, echipamente și mijloace de supraveghere necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului 1052/2013.

**SPRIJIN OPERAȚIONAL**

În temeiul prevederilor art. 15 al regulamentului de instituire a IMFV, RO va solicita sprijin financiar pentru îndeplinirea obiectivelor fondului, respectiv sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor externe, pusă în aplicare de poliția de frontieră și Garda de coastă la nivel european ca responsabilitate comună a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație

În contextul noilor orientări europene referitoare la sarcinile obligatorii pe care fiecare stat membru trebuie să le îndeplinească pentru realizarea unui nivel înalt și uniform de control și supraveghere a frontierelor externe UE, România trebuie să-și consolideze dimensiunea operațională a sistemului de gestionare integrată a frontierelor prin aplicarea unor standarde eficiente și compatibile cu cele mai bune practici în domeniu.

Sistemele de supraveghere instalate la frontiera externă asigură suportul tehnic pentru menținerea unui înalt nivel de supraveghere și control la frontierele externe UE și susținerea eforturilor europene pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și care oferă informații în timp real asupra activităților desfășurate în zona de frontieră și asistă personalul Poliției de Frontieră Române în realizarea misiunilor specifice. Aceste informații sunt transmise la Centrele de Comandă și Control ale structurilor teritoriale ale PFR. Având în vedere regimul intensiv și vechimea în exploatare, prescripțiile tehnice, precum și expirarea perioadei de garanție, în scopul menținerii capacităților operaționale și de acțiune specifică ale Poliției de Frontieră Române, este necesară realizarea mentenanței sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externă a Uniunii Europene, în zona de competență a ITPF Iași, ITPF Sighetu Marmației, ITPF Timișoara și Garda de Coastă.

De asemenea, în vederea asigurării capacității de funcționare continuă, la parametri optimi și în acord cu noile specificații tehnice operate la nivel central, se impune asigurarea mentenanței pentru sistemele IT care asigură îndeplinirea obligațiilor RO în ceea ce privește controlul și supravegherea frontierelor.

• Beneficiar IGPF- este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale si a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoartelor si străinilor, asigurarea interesului statului român pe Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii și liniștii publice în zona de competență, conform OUG nr. 104/2001 privind organizare și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările și completările ulterioare

• Beneficiar Centrul Național SIS (CNSIS), este unitatea subordonată Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), organizată la nivel de direcție, fără personalitate juridică, responsabilă cu implementarea, funcționarea, întreținerea și securitatea componentei naționale a Sistemului de Informații Schengen (N.SIS), cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central și managementul copiei naționale a bazei de date centrale a SIS, precum și cu asigurarea accesului autorităților române la N.SIS.

• IGPR (CCPI) constituie autoritatea națională centrală în domeniul cooperării polițienești internaționale fiind specializată în schimbul de informații operative în domeniul combaterii criminalității la nivel internațional și potrivit legii, asigură schimbul de informații operative în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, precum și gestionarea fluxului informațional de interes operativ aferent cooperării internaționale derulată de structurile specializate ale MAI

**Acțiunile** propuse de către RO pentru sprijin operațional se încadrează în Anexa VII a (propunerii) Regulamentului de instituire a IMFV, astfel

* întreținerea sau repararea echipamentelor și a infrastructurii, inclusiv a clădirilor și a drumurilor de acces;
* gestionarea operațională și întreținerea sistemelor informatice la scară largă și a infrastructurilor lor de comunicații, inclusiv interoperabilitatea acestor sisteme și închirierea de incinte securizate.

## 2.1. OS2 Title of the specific objective [300] OS2 - Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de migrație și de securitate.

### 2.1.1. OS2 Description of a specific objective

|  |
| --- |
| *This section describes, for each specific objective, the initial situation, main challenges and proposes responses supported by the Fund. It describes which implementation measures are addressed with the support of the Fund; it provides an indicative list of actions within the scope of Articles 3 and 4 of the AMIF, ISF or BMVI Regulations.*  *In particular: For operating support, it provides a justification in line with Article 15[[4]](#footnote-4)of the ISF Regulation, Articles 15 and 16 of the BMVI Regulation or Artic-le 18 of the AMIF Regulation. It includes an indicative list of beneficiaries with their statutory responsibilities, main tasks to be supported.*  *AMIF only: resettlement and solidarity shall be presented separately.*  *Text field (16 000 characters)* |

În cadrul **politicii comune de vize**, RO are ca scop să sprijine și să extindă capacitatea existentă la nivel național, pentru a asigura aplicarea corectă a acquis ului Uniunii în ceea ce privește vizele, ca o cerință pentru viitoarea aderare a României la spațiul Schengen.

Dezvoltarea permanentă a capacității operaționale a RO în domeniul emiterii de vize include și asigurarea unor spații de lucru adecvate pentru activitatea consulară, prin modernizarea și reamenajarea sediilor oficiilor consulare. Până în prezent, au fost reabilitate/modernizate 44 de Oficii Consulare, atât cu fonduri proprii, cât și cu sprijinul fondurilor europene nerambursabile precum Facilitatea Schengen, Fondul pentru Frontierele Externe sau Fondul pentru Securitate Internă, CFM 2014-2020. În unele zone geografice care prezintă riscuri de securitate, migrație ilegală și potențial terorist sunt situate oficii consulare ale României unde este nevoie de lucrări de reamenajare pentru asigurarea condițiilor de lucru și de siguranță conforme cu reglementările din domeniu. Aceste Oficii Consulare nu au beneficiat în trecut de asemenea lucrări de reamenajare, nu dispun de spații de lucru în conformitate cu standardele, regulamentele și practicile uniforme UE în materie de emitere a vizelor și nu dispun de infrastructura necesară pentru asigurarea în depline condiții a securității clădirilor, a personalului consular și a solicitanților de viză.

În acest context, una dintre prioritățile specifice abordate în Programul Național IMFV este continuarea investițiilor în domeniul consular prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii oficiilor consulare.

În contextul luării unei decizii a Consiliului UE privind interconectarea la sistemul central, Sistemul Național de Informații privind vizele (**SNIV**) trebuie să poată fi conectat în orice moment la rețeaua centrală VIS și activat pentru a fi operațional într-un mediu multi-utilizator. Această capabilitate a fost verificată încă din anul 2010 ca urmare a testelor efectuate cu experții UE și încheiate cu rezultate pozitive. În anul 2011, a fost finalizată operaționalizarea integrală a SNIV la toate oficiile consulare din străinătate, sistem prin intermediul căruia România dispune de toate capacitățile tehnice de a emite vize biometrice și de a efectua verificări/ identificări de persoane, în baza datelor biometrice preluate, conform reglementărilor europene în domeniu. În același timp, a fost finalizată și implementarea infrastructurii de comunicații voce aferente funcționării SNIV. În cadrul infrastructurii de voce au fost instalate echipamente de comunicații de voce în toate misiunile diplomatice și oficiile consulare. La acest moment, infrastructura de voce aferentă SNIV este instalată și funcțională în toate locațiile în care MAE desfășoară activități, adică în totalitatea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate precum și în locațiile din București. Întreaga infrastructură de voce instalată în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate precum și din sediile din România este privită din punct de vedere funcțional ca un sistem global, astfel că orice modificare necesară va fi realizată în toate locațiile pentru a se păstra omogenitatea și compatibilitatea întregii soluții.

Pentru stabilirea unor practici comune de acțiune, la nivelul statelor membre este necesară desfășurarea de **reuniuni consulare regionale**, la care să participe personalul consular al statelor membre din zona respectivă, precum și reprezentanți cu atribuții specifice din statele terțe din zonă. Derularea unor astfel de activități va aduce ca beneficiu cunoașterea la nivelul statelor terțe a măsurilor, procedurilor și bunelor practici ce ghidează în procesul de prelucrare a cererilor de vize.

În vederea asigurării unor servicii de calitate pentru solicitanții de vize, este necesar ca personalul cu atribuții din consulate să beneficieze de **programe permanente de instruire**. Astfel, se impune implementarea unei politici instituționale prin care personalul cu atribuții din consulate să beneficieze de programe de instruire în mod permanent, cu acces nelimitat de timp și spațiu, fiind astfel în măsură a se perfecționa și a asigura un serviciu de calitate, conform legislației în vigoare și a bunelor practici stabilite in cadrul statelor membre.

Având în vedere cele de mai sus, prin PN IMFV în cadrul Obiectivului specific 2, se vor **implementa următoarele măsuri**:

* furnizarea unor servicii eficace și adaptate nevoilor solicitanților de viză, menținând, în același timp, securitatea și integritatea procedurii de eliberare a vizelor;
* asigurarea aplicării uniforme a acquis-ului Uniunii în materie de vize, inclusiv dezvoltarea și modernizarea în continuare a politicii comune în domeniul vizelor;
* dezvoltarea a diferite forme de cooperare între statele membre în materie de prelucrare a cererilor de viză;
* crearea, exploatarea și întreținerea sistemelor informatice la scară largă în domeniul politicii comune a vizelor, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea acestor sisteme informatice și a infrastructurii lor de comunicații.

Pe baza nevoilor stabilite, se vor finanța proiecte care vor viza **următoarele acțiuni**:

* infrastructuri și clădiri necesare pentru prelucrarea cererilor de viză și pentru cooperarea consulară, inclusiv măsuri de securitate, precum și alte acțiuni care vizează îmbunătățirea calității serviciilor destinate solicitanților de viză;
* echipamente operaționale și sisteme necesare pentru prelucrarea cererilor de viză și pentru cooperarea consulară;
* formarea personalului consular și a personalului altor entități care contribuie la politica comună în domeniul vizelor și la cooperarea consulară;
* schimbul de bune practici și de experți, inclusiv detașarea de experți, precum și consolidarea capacității rețelelor europene de a evalua, promova, sprijini și dezvolta în continuare politicile și obiectivele Uniunii;
* activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice, inclusiv activități menite să consolideze guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismului de evaluare, astfel cum este stabilit de Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen, inclusiv cheltuieli de misiune ale experților Comisiei și ai statelor membre care participă la vizite la fața locului;
* activități de sporire a gradului de sensibilizare cu privire la politicile în materie de vize în rândul părților interesate și al publicului larg, inclusiv comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii;
* sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor.

**SPRIJIN OPERAȚIONAL**

Conform prevederilor HG nr. 16/2017, Ministerul Afacerilor Externe este organismul de specialitate al administrației publice centrale aflat în subordinea Guvernului, care realizează politica externă a statului român, inclusiv prin îndeplinirea sarcinilor din sfera sa de competență care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Având în vedere că obiectivul politicii Uniunii în domeniul gestionării frontierelor externe este de a dezvolta și a pune în aplicare gestionarea europeană integrată a frontierelor la nivel național și la nivelul Uniunii, principalele **sarcini ale MAE** care urmează să fie sprijinite prin IMFV se referă la:

* îmbunătățirea eficienței prelucrării cererilor de viză, din perspectiva identificării și a evaluării riscurilor la adresa securității,
* asigurarea compatibilității sistemul SNIV cu sistemul central VIS,
* instruirea personalului consular în domeniul vizelor,
* campanii de informare și conștientizare,
* continuarea lucrărilor de reamenajare și modernizare a oficiilor consulare ale României, care să permită desfășurarea unor activități de emitere a vizelor în conformitate cu standardele, regulamentele şi practicile uniforme UE,
* digitalizarea prelucrării cererilor de viză, cu scopul de a asigura proceduri de acordare a vizelor rapide, sigure și adaptate clienților, atât în beneficiul solicitanților de viză, cât și al consulatelor

Având în vedere că sistemul C-VIS se dezvoltă și se modernizează permanent conform necesităților statelor membre, se impune alinierea permanentă a sistemului la evoluțiile C-VIS.

Încă de la momentul implementării, SNIV a fost permanent mentenat pentru a funcționa corespunzător și a veni în întâmpinarea nevoilor pentru care a fost creat. Permanent au fost luate măsuri de mentenanță evolutivă asupra sistemului, atunci când situația a impus acest mod de acțiune. Astfel, pe măsură ce modificări legislative sau cerințe/dezvoltări ale sistemului central au intrat în vigoare, SNIV a fost modificat, completat și adăugit corespunzător, astfel încât să răspundă tuturor cerințelor de compatibilitate cu sistemul central VIS, precum și cu sistemele naționale ale statelor membre. Păstrând aceeași logică, RO își propune să asigure prin intermediul alocărilor PN IMFV mentenanță preventivă, corectivă și evolutivă a sistemului, astfel încât acesta să răspundă tuturor cerințelor viitoare de compatibilitate și funcționare.

Printre condițiile necesare exercitării atribuțiilor ce revin MAE se află dezvoltarea permanentă a capacității operaționale în domeniul emiterii de vize, inclusiv prin asigurarea unor spații de lucru adecvate, prin implementarea unor proiecte de modernizare și reamenajare a sediilor oficiilor consulare.

**Acțiunile propuse** de către RO pentru sprijin operațional se încadrează în Anexa VII a (propunerii) Regulamentului de instituire a IMFV, astfel:

- întreținerea sau repararea echipamentelor și a infrastructurii, inclusiv a clădirilor și a drumurilor de acces;

- gestionarea operațională și întreținerea sistemelor informatice la scară largă și a infrastructurilor lor de comunicații, inclusiv interoperabilitatea acestor sisteme și închirierea de incinte securizate.

### *URMĂTOARELE SECȚIUNI VOR FI COMPLETATE ULTERIOR.*

**2.1.2 Indicators**

*Reference: Article 17(4)(e) CPR*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table 1: Output indicators** | | | | | |
| **Specific objective** | **ID [5]** | **Indicator [255]** | **Measurement unit** | **Milestone (2024)** | **Target (2029)** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table 2: Result indicators** | | | | | | | | | |
| **Specific objective** | **ID [5]** | **Indicator [255]** | **Measurement unit** | **Baseline or reference value** | **Reference year** | **Target (2029)** | ***[Measurement unit for target][[5]](#footnote-5)*** | **Source of data [200]** | **Comments [200]** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.1.3 Indicative breakdown of the programme resources (EU) by type of intervention**

*Reference: Article 17(5) CPR and Article 12(15) of the BMVI Regulation or Article 12(9) ISF Regulation or Article 13(9) AMIF Regulation*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Table 3** | | | |
| **Specific objective** | **Type of intervention** | **Code** | **Indicative amount (Euro)** |
|  |  |  |  |

***2.1.4* Technical assistance**

*Reference: Article 17(3)(e); Article 30(5) CPR; Article 32 CPR; Article 89 CPR;*

|  |
| --- |
| *Text field [5 000] (Technical assistance pursuant to Article 30(5) CPR)* |
| *Text field [3000] (Technical assistance pursuant to Article 32 CPR)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Table *4*** | | |
| **Type of intervention** | **Code** | **Indicative amount (Euro)** |
|  |  |  |

1. **Financial plan**

*Reference: Article 17(3)(f)*

**3.1. Financial appropriations by year**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table *5*: *Financial appropriations by year*** | | | | | | | | |
| **Fund** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Total** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 Total financial allocations**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table *6:* *Total financial allocations by fund and national contribution*** | | | | | | | | |
| **Specific objective** | **Type of action** | **Basis for calculation EU support (total or public)** | ***~~EU~~ Union* contribution (a)** | **National contribution (b)=(c)+(d)** | **Indicative breakdown of national contribution** | | **Total**  **e=(a)+(b)** | **Co-financing rate (f)=(a)/(e)** |
| **public (c )** | **private (d)** |
| Specific objective 1 | *Actions co-financed in line with Article 11(1) of ISF or BMVI Regulation or Article 12(1) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(2) of ISF or BMVI Regulation or Article 12(2) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(3) of ISF or BMVI Regulation or Article 12(3) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(4) of ISF or BMVI Regulation (excluding Special Transit Scheme) or Article 12(4) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(4) of BMVI Regulation (Special Transit Scheme)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(5) of ISF or BMVI Regulation or Article 12(5) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 16 of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 17 of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
| Total for SO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 2 | *Actions co-financed in line with Article 11(1) of ISF or BMVI Regulation or Article 12(1) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(2) of ISF or BMVI Regulation or Article 12(2) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(3) of ISF or BMVI Regulation or Article 12(3) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(4) of ISF or BMVI Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(5) of ISF or BMVI Regulation or Article 12(5) AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
| Total for SO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 3 | *Actions co-financed in line with Article 11(1) of ISF Regulation or Article 12(1) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(2) of ISF Regulation or Article 12(2) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(3) of ISF Regulation or Article 12(3) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(4) of ISF Regulation or Article 12(4) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Actions co-financed in line with Article 11(5) of ISF Regulation or Article 12(5) of AMIF Regulation* |  |  |  |  |  |  |  |
| Total for SO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TA *pursuant to Article 30(5) CPR* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TA *pursuant to Article 32 CPR* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grand total |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table 8 [AMIF only]** | **Number of persons per year** | | | | | | | |
| **Category** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Resettlement |  |  |  |  |  |  |  |
| Humanitarian admission |  |  |  |  |  |  |  |
| [other categories] |  |  |  |  |  |  |  |

***[*Table 8 Transfers between shared management funds\**]***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Receiving fund / instrument*  *Transferring fund /*  *instrument* | *AMIF* | *ISF* | *BMVI* | *ERDF* | *ESF+* | *CF* | *EMFF* | *Total* |
| *AMIF* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ISF* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *BMVI* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Total* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Cumulative amounts for all transfers during programming period.*

|  |  |
| --- | --- |
| *[Table 9 Transfers to instruments under direct or indirect management\*]* | *Transfer amount* |
| *Instrument 1[name]* |  |
| *Instrument 2[name]* |  |
| *Total* |  |

*\* Cumulative amounts for all transfers during programming period*

1. **Enabling conditions**

*Reference: Article 17(3)(h)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table *10*** | | | | | |
| **Enabling condition** | **Fulfilment of enabling condition** | **Criteria** | **Fulfilment of criteria** | **Reference to relevant documents** | **Justification** |
|  |  | Criterion 1 | Y/N | [500] | [1000] |
|  |  | Criterion 2 |  |  |  |

1. **Programme authorities**

*Reference: Article 17(3)(j), Article 65 and 78 CPR*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Table *11*** | **Name of the institution** [500] | **Contact name and position** [200] | **e-mail [200]** |
| Managing authority |  |  |  |
| Audit authority |  |  |  |
| Body which receives payments from the Commission |  |  |  |

1. **Partnership**

*Reference: Article 17(3)(g) CPR;*

|  |
| --- |
| *text field [10 000]* |

1. **Communication and visibility**

*Reference: Article 17(3)(i) CPR, Article 42(2) CPR*

|  |
| --- |
| *Text field [4 500]* |

1. **Use of unit costs, lump sums, flat rates and financing not linked to costs**

*Reference: Articles 88 and 89 CPR*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *[Intended use of Articles 88 and 89][[6]](#footnote-6)* | ***YES*** | ***NO*** |
| *From the adoption programme will make use of reimbursement of the Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates under the priority according to Article 88 CPR (if yes, fill in Appendix 1)* | ***☐*** | ***☐*** |
| *From the adoption programme will make use of reimbursement of the Union contribution based on financing not linked to costs according to Article 89 CPR (if yes, fill in Appendix 2)* | ***☐*** | ***☐*** |

***Appendix 1:* [*Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates][[7]](#footnote-7)***

**Template for submitting data for the consideration of the Commission**

**(Article 88)**

|  |  |
| --- | --- |
| Date of submitting the proposal |  |
| Current version |  |

**A. Summary of the main elements**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Fund[[8]](#footnote-8)*** | ***Specific objective[[9]](#footnote-9)*** | **Estimated proportion of the total financial allocation within the priority to which the SCO will be applied in % (estimate)** | **Type(s) of operation** | | **Corresponding indicator name(s)** | | **Unit of measurement for the indicator** | **Type of SCO (standard scale of unit costs, lump sums or flat rates)** | **Corresponding standard scales of unit costs, lump sums or flat rates** |
|  |  |  | Code | Description | Code | Description |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**B. Details by type of operation (to be completed for every type of operation)**

**Did the managing authority receive support from an external company to set out the simplified costs below?**

**If so, please specify which external company: Yes/No – Name of external company**

Types of operation:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Description of the operation type |  |
| 1.2 *]*specific objective*~~)~~[[10]](#footnote-10)* |  |
| 1.3 Indicator name[[11]](#footnote-11) |  |
| 1.4 Unit of measurement for indicator |  |
| 1.5 Standard scale of unit cost, lump sum or flat rate |  |
| 1.6 Amount |  |
| 1.7 Categories of costs covered by unit cost, lump sum or flat rate |  |
| 1.8 Do these categories of costs cover all eligible expenditure for the operation? (Y/N) |  |
| 1.9 Adjustment(s) method |  |
| 11.10 Verification of the achievement of the unit of measurement  - describe what document(s) will be used to verify the achievement of the unit of measurement  - describe what will be checked during management verifications (including on-the-spot), and by whom  - describe what arrangements there are to collect and store the data/documents described |  |
| 1.11 Possible perverse incentives or problems caused by this indicator, how they could be mitigated, and the estimated level of risk |  |
| 1.12 Total amount (national and EU) expected to be reimbursed |  |

**C: Calculation of the standard scale of unit costs, lump sums or flat rates*\****

*1.* Source of data used to calculate the standard scale of unit costs, lump sums or flat rates (who produced, collected and recorded the data; where the data are stored; cut-off dates; validation, etc.).

*2.* Please specify why the proposed method and calculation is relevant to the type of operation:

*3.* Please specify how the calculations were made, in particular including any assumptions made in terms of quality or quantities. Where relevant, statistical evidence and benchmarks should be used and attached to this annex in a format that is usable by the Commission.

*4*. Please explain how you have ensured that only eligible expenditure was included in the calculation of the standard scale of unit cost, lump sum or flat rate.

*5*. Assessment of the audit authority(ies) of the calculation methodology and amounts and the arrangements to ensure the verification, quality, collection and storage of data.

*\* Justifications on the underlying data, the calculation methodology and resulting rate or amount and related assessment by the audit authority [(in points 1, 3 and 5)] are not required when the simplified cost options submitted in this Appendix are established at Union level [(other policies or through the DA referred to in Article 88(4)].*

***Appendix 2:* *[Union contribution based on financing not linked to costs][[12]](#footnote-12)***

**Template for submitting data for the consideration of the Commission**

**(Article 89)**

|  |  |
| --- | --- |
| Date of submitting the proposal |  |
| Current version |  |

**A. Summary of the main elements**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Fund[[13]](#footnote-13)*** | ***Specific objective[[14]](#footnote-14)*** | ***The amount covered by the financing not linked to costs*** | **Type(s) of operation** | **Conditions to be fulfilled/results to be achieved** | **Corresponding indicator name(s)** | | **Unit of measurement for the indicator** | ***[Envisaged reimbursement to the beneficiaries][[15]](#footnote-15)*** |
|  |  |  |  |  | Code | Description |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The overall amount covered |  |  |  |  |  |  |  |  |

**B. Details by type of operation (to be completed for every type of operation)**

Types of operation:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Description of the operation type |  | | |
| 1.2 *S*pecific objective*[[16]](#footnote-16)* |  | | |
| 1.3 Conditions to be fulfilled or results to be achieved |  | | |
| 1.4 Deadline for fulfilment of conditions or results to be achieved |  | | |
| 1.5 Indicator definition for deliverables |  | | |
| 1.6 Unit of measurement for indicator for deliverables |  | | |
| 1.7 Intermediate deliverables (if applicable) triggering reimbursement by the Commission with schedule for reimbursements | Intermediate deliverables | Date | Amounts |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1.8 Total amount (including EU and national funding) |  | | |
| 1.9 Adjustment(s) method |  | | |
| 1.10 Verification of the achievement of the result or condition (and where relevant, the intermediate deliverables)  - what document(s) will be used to verify the achievement of the result or condition?  - describe what will be checked during management verifications (including on-the-spot), and by whom.  - what arrangements to collect and store the data/documents described? |  | | |
| 1.10a *Does the grant provided by Member State to beneficiaries take the form of financing not linked to costs? [Y/N][[17]](#footnote-17)* |  | | |
| 1.11 Arrangements to ensure the audit trail  Please list the body(ies) responsible for these arrangements. |  | | |

*[Appendix 3: Thematic Facility][[18]](#footnote-18)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Procedure reference / Specific objective* | *Modality: Specific action/ emergency assistance/ resettlement/ support to Member States contributing to solidarity* | *Type of intervention* | | *EU contribution (EUR)* |
| *<type='N' input='M'>* | *<type='S’ input='S'>* | *<type='S’ input='S'>* | | *<type='N' input='M'>* |
| *Description of the action* | *[text]* | | | |
| *Member State submits a thematic facility amendment /declines* | | | *Date: <type='N' input='M'>*  *Submit/Decline: <type='S’ input='S'>* | |
| *Comment  (if Member State declines or if indicators targets and millstones are not updated a justification should be encoded; tables 3, 5 and 6 should be revised)* | | | *[text]* | |

1. *Without prejudice to further alignment in relation to the outcome of interinstitutional negotiations on the articles of the CPR and the fund-specific regulations.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Number in square brackets refer to number of characters *without spaces.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Some modifications are due to the aligment with Fund-specific Regulations (eg. change of numbering in the Fundspecific regulations after the adoption of the CPR proposal).*  [↑](#footnote-ref-3)
4. *Some modifications are due to the aligment with Fund-specific Regulations (eg. change of numbering in the Fund-specific regulations after the adoption of the CPR proposal).* [↑](#footnote-ref-4)
5. *The Council’s partial mandate added this column.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *The Council’s partial mandate replaced the table with a different one, in the same manner as in the Annex V.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *The Council’s partial mandate changed the title of the appendix, linked to block 6.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Alignment with COM proposal for Annex VI* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Alignment with COM proposal for Annex VI* [↑](#footnote-ref-9)
10. *The Council’s partial mandate deleted the text in [].* [↑](#footnote-ref-10)
11. Several complementary *common* indicators (for instance one output indicator and one result indicator) are possible for one type of operation. In these cases, fields 1.3 to 1.11 should be filled in for each indicator. [↑](#footnote-ref-11)
12. *The Council’s partial mandate amended the title, linked to block 6.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Alignment with COM proposal for Annex VI* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Alignment with COM proposal for Annex VI* [↑](#footnote-ref-14)
15. *The Council partial mandate added this column.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Alignment to Annex VI* [↑](#footnote-ref-16)
17. *The Council’s partial mandate added point 1.10a, which COM is proposing to amend in order to improve clarity.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Pending agreed approach to the thematic facility under Fund-specific Regulations* [↑](#footnote-ref-18)