

Az Európai Tanács a 2023. február 9-i rendkívüli ülésén ismételten hangsúlyozta, hogy a migrációval kapcsolatos átfogó megközelítés részeként fontos biztosítani az EU szárazföldi és tengeri külső határainak hatékony ellenőrzését. Ezzel összefüggésben felkérte az Európai Bizottságot az európai integrált határigazgatási stratégia mielőbbi véglegesítésére.

E felkérésnek eleget téve ez a közlemény meghatározza az első többéves stratégiai szakpolitikát, amely közös szakpolitikai keretet és iránymutatást biztosít a hatékony európai integrált határigazgatás[[1]](#footnote-2) végrehajtásához a 2023 és 2027 közötti időszakban.

Az európai integrált határigazgatás 15 elemére vonatkozó, az I. mellékletben meghatározott szakpolitikai prioritások és stratégiai iránymutatások a 2022. május 24-i szakpolitikai dokumentumra[[2]](#footnote-3) épülnek, amely elindította az európai integrált határigazgatás első ötéves stratégiai szakpolitikai ciklusát, és figyelembe veszik a konzultációs folyamat során az érdekelt felektől kapott észrevételeket. Az intézményközi megbeszélések keretében értékes hozzájárulást nyújtott az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE)[[3]](#footnote-4), valamint tanácsi következtetések[[4]](#footnote-5) elfogadására került sor, amelyek beépültek e közleménybe és mellékleteibe, így kialakult az európai integrált határigazgatás közös európai jövőképe a következő öt évre vonatkozóan.

Az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozásáról szóló rendeleten[[5]](#footnote-6) alapuló európai integrált határigazgatási stratégia fogja meghatározni a munka irányát a határigazgatásért felelős tagállami nemzeti hatóságok[[6]](#footnote-7), valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség vagy Frontex) számára, amelyek együttesen alkotják az Európai Határ- és Parti Őrséget. Operatív szinten ez a stratégia a hatékony és eredményes európai integrált határigazgatás megvalósítása céljából közös keretbe foglalja a tagállamok nemzeti hatóságainál, illetve a Frontexnél dolgozó több mint 120 000 európai határ- és partvédelmi tisztviselő napi munkáját.

***Stratégiai keret***

A Frontex által kidolgozott stratégiai kockázatelemzés[[7]](#footnote-8) számos olyan tendenciát azonosít, amely hatással van az európai integrált határigazgatás működési környezetére. Ezek közé tartoznak mind a megatrendek, mint például a mélyülő globális egyenlőtlenségek, az éghajlatváltozás, a demográfiai növekedés és az esetleges jövőbeli világjárványok, mind a rövidebb távú geopolitikai és operatív realitások. Ezek a kihívások várhatóan jelentős hatással lesznek a migrációkezelésre és a visszaküldésre, valamint arra, hogy miként kell biztosítani az uniós külső határok védelmét, szintén figyelembe véve, hogy a különböző típusú (szárazföldi, tengeri és légi) határok eltérő intézkedéseket tesznek szükségessé, és hogy a kihívások másként fogják érinteni az egyes határszakaszokat, nemcsak a migrációs áramlások méretétől, hanem azok irányától függően is.

A közelmúltbeli geopolitikai események mély nyomot hagytak az EU külső határain, és a jövőben is éreztetni fogják hatásukat. Az Ukrajna elleni orosz agressziós háború újfent megerősítette, hogy Európa keleti határain ellenséges geopolitikai légkör uralkodik. A határellenőrzés és a határőrizet terén betöltött hagyományos szerepük mellett az Európai Határ- és Parti Őrség határőrei kulcsfontosságú szerepet játszottak az orosz agressziós háború elől menekülők határátlépésének megkönnyítésében, és egyúttal az uniós külső határok integritásának és biztonságának megőrzésében.

Az EU-nak emellett új realitással kellett szembenéznie: a migráció politikai célokra való felhasználása olyan új tendencia, amely megkérdőjelezi a külső határok igazgatásával kapcsolatos hagyományos megközelítések helytállóságát, és a jövőben további problémák forrásává válhat. Az állami szereplők általi szándékos eszközként való felhasználáson túl a tengeri és szárazföldi külső határokon kialakult helyzet másik jellemzője a jól szervezett bűnözői hálózatok egyre ügyesebb és kifinomultabb tevékenysége, ami további kihívások elé állítja a külső határok hatékony igazgatását.

Az EU visszaküldési politikája ugyancsak folyamatos fellépést tesz szükségessé mind a belső, mind a külső dimenzió mentén. Eredményességét és hatékonyságát azonban visszaveti az Európai Unióban működő hatóságok közötti koordináció hiánya, valamint a harmadik országok korlátozott együttműködése. Az Eurostat adatai szerint a 2021-ben hozott 340 515 kiutasítási határozatnak csupán 21 %-a került ténylegesen végrehajtásra. Emellett a Frontex által támogatott visszaküldések 80 %-át mindössze öt tagállam adja. Ez a korlátozott hatékonyság hosszú távon aláássa az európai polgárok körében az európai migrációs és határigazgatási rendszer integritása iránti támogatást és bizalmat.

Globális szinten az állami és nem állami szereplők rendszeresen veszélyeztetik az emberi jogok és a nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartását, ami tartós nyomás alá helyezi a globális védelmi rendszert. Ezzel összefüggésben az EU-nak újólag meg kell erősítenie külső határaink hatékony és biztonságos igazgatása melletti elkötelezettségét, teljes mértékben tiszteletben tartva az uniós és a nemzetközi jogot, beleértve az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető jogokat is.

Az Európai Uniónak meg kell őriznie vonzerejét a tehetségek, a vállalkozások és a turisták számára, előmozdítva hosszú távú növekedésünket és jólétünket. A kiéleződő gazdasági versennyel összefüggésben tovább kell fejleszteni a külső határok és a kapcsolódó informatikai infrastruktúra szerepét többmillió jóhiszemű utazó utazásának megkönnyítésében, ugyanakkor fel kell tárni a lehetséges biztonsági kockázatokat, ezáltal hozzájárulva Európa hosszú távú gazdasági növekedéséhez és biztonságához.

Végül – főként operatív szinten – az integrált határigazgatás összetettségének és kifinomultságának növekedése azt a kockázatot is maga után vonja, hogy széttagolt és összehangolatlan megközelítés jön létre, a szereplők sokasága miatt átfedések és kiskapuk alakulnak ki, amelyekkel visszaélhetnek a bűnözői hálózatok. Az európai integrált határigazgatás keretében az összes szereplőnek koordinált módon kell fellépnie annak érdekében, hogy ezt megelőzzék, és kihasználják az e a területen működő egyre több rendszer és szereplő által kínált lehetőségeket.

***Európai integrált határigazgatás – többéves stratégiai szakpolitika***

A stratégiai kihívások stratégiai reagálást tesznek szükségessé az EU részéről. Az ilyen kihívások kezelésének eszköze az európai integrált határigazgatás, mivel biztosítja az Unió külső határainak hatékony igazgatását, szinergiákat teremtve az uniós és a nemzeti szint között.

Az európai integrált határigazgatás tehát egyidejűleg több **célt** szolgál: a jogszerű határátlépések megkönnyítése és az uniós visszaküldési politika hatékonyságának növelése; a külső határok jogellenes átlépésének hatékony megelőzése; a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező súlyos bűncselekmények – például a migránscsempészés, a terrorizmus, az emberkereskedelem, a fegyverkereskedelem és a kábítószer-kereskedelem – megelőzése és felderítése; a harmadik országokkal való hatékony együttműködés megvalósítása; valamint a nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmező személyek gyors nyilvántartásba vételének és ellátásának biztosítása. Összefoglalva, az európai integrált határigazgatásnak hozzá kell járulnia az Unión belüli magas szintű belső biztonsághoz, teljes mértékben tiszteletben tartva az alapvető jogokat és biztosítva a személyek Unión belüli szabad mozgását.

**Az európai integrált határigazgatás elvei**

Ezeket a célokat több kulcsfontosságú **elv** tükrözi, amelyek közvetlenül az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendeletből erednek és az e közlemény I. mellékletében meghatározott, az európai integrált határigazgatásra vonatkozó *szakpolitikai iránymutatások és stratégiai prioritások* alapjául szolgálnak:

Először is, az európai integrált határigazgatás végrehajtása a határigazgatásért és a visszaküldésért felelős tagállami hatóságok és a Frontex – együttesen az Európai Határ- és Parti Őrség – *megosztott felelőssége*. Míg a külső határok releváns szakaszainak igazgatása továbbra is a nemzeti határigazgatási hatóságok elsődleges felelőssége, az Európai Határ- és Parti Őrség tagjai *kötelesek jóhiszeműen együttműködni* és *információcserét folytatni* az Európai Határ- és Parti Őrség közösségén belül.

Másodszor, az európai integrált határigazgatás a *négylépcsős belépés-ellenőrzési modellen*[[8]](#footnote-9) alapul, amely magában foglalja a harmadik országokban hozott intézkedéseket, a szomszédos harmadik országokkal végrehajtott intézkedéseket, a külső határokon végrehajtott határellenőrzési intézkedéseket, valamint a schengeni térségen belüli intézkedéseket és a visszaküldést. A Frontexnek és a tagállamoknak minden lépcső tekintetében kockázatelemzés alapján kell végrehajtaniuk, illetve kiigazítaniuk az intézkedéseket.

Harmadszor, az *átfogó és közel valós idejű helyzetismeret* elengedhetetlen ahhoz, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség megfelelően és időben tudjon reagálni a felmerülő fenyegetésekre. Ehhez átfogó európai helyzetképre van szükség, amelyet uniós szinten a Frontex, nemzeti szinten pedig a tagállamok dolgoznak ki, és folyamatosan frissítenek. Az EU külső határain fennálló helyzetről való tájékoztatás fő eszközének számító EUROSUR-t hatékonyan végre kell hajtani és tovább kell fejleszteni, emellet új ügymeneti alkalmazásokat, valamint a Frontex, a tagállamok és a Bizottság által közösen kidolgozott közös információkezelési szabványokat[[9]](#footnote-10) kell kialakítani.

Negyedszer, az európai integrált határigazgatás végrehajtásának alapja a *folyamatos felkészültség a felmerülő fenyegetésekre való reagálásra*, valamint az ilyen fenyegetésekre való reagáláshoz és az azok kezeléséhez szükséges eszközök biztosítása a külső határokon.Az Európai Határ- és Parti Őrség sikeres működése érdekében ehhez *jól megalapozott koordinációra, kommunikációra és integrált tervezési rendszerre* van szükség a Frontex és az integrált határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok viszonylatában. Ezért az e közleményben vázolt *ügynökségközi megközelítés* stratégiai iránymutatásokat tartalmaz a határigazgatási hatóságok és a külső határok tekintetében illetékes egyéb hatóságok – köztük a vámhatóságok – közötti hatékony nemzeti koordináció biztosítása érdekében, hogy képesek legyenek kezelni a személyek és az áruk áramlását a külső határokon.

Végül, az európai integrált határigazgatás megköveteli a nagy fokú szakosodást és a professzionalizmust. Az Európai Határ- és Parti Őrségnek *közös határőrizeti kultúrát és magas szintű professzionalizmust* kell kialakítania, amely magas etikai értékekkel és feddhetetlenséggel párosul. Emellett képzéseket kell szervezni, hogy alapképzési programok és célzott továbbképzések révén biztosított legyen az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása valamennyi határigazgatási tevékenység során.

**Az elvektől a gyakorlatig: az európai integrált határigazgatás elemei**

Az Európai Tanács következtetéseire, a Tanács következtetéseire és az Európai Parlament értékes észrevételeire építve ez a közlemény – a bizottsági szakpolitikai dokumentum nyomon követéseként – meghatározza az európai integrált határigazgatás következő, kiemelt jelentőségű elemeit:

***Határellenőrzés***

A külső határok ellenőrzése – amely a zöld és a tengeri határok őrizete, valamint a határátkelőhelyeken végrehajtott ellenőrzések formájában valósul meg – az európai integrált határigazgatás alapvető eleme, amely szakpolitikai és szervezeti intézkedéseket tesz szükségessé a migráció irányításának és a válsághelyzetekre való felkészültségnek a javítása, illetve az EU belső biztonságának előmozdítása érdekében. E cél elérésének központi eszköze az Európai Határ- és Parti Őrség, amelynek keretében az illetékes tagállami hatóságok együttműködést folytatnak a Frontexszel. A hatékony fellépés megköveteli valamennyi érintett szereplő szoros és zökkenőmentes együttműködését.

A határőrizethez a határigazgatásért felelős tagállami nemzeti hatóságok hatékony operatív intézkedéseire, a határok előtti területeken pedig az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának fokozott jelenlétére van szükség, emellett megerősített határvédelmi képességeket és infrastruktúrát, megfigyelési eszközöket – a légi megfigyelés terén is –, valamint felszereléseket kell biztosítani. A határőrizetet koherens és átfogó nemzeti és európai helyzetképeknek, az EUROSUR hatékony végrehajtásának és megbízható kockázatelemzéseknek kell alátámasztaniuk. A migránsok eszközként való felhasználása esetén az érintett határszakaszok biztosítása fokozott figyelmet és erőfeszítéseket igényel az érintett tagállamok részéről, a Schengeni határellenőrzési kódex alkalmazandó szabályaival összhangban[[10]](#footnote-11).

A határforgalom-ellenőrzéssel összefüggésben a Schengeni határellenőrzési kódex módosítására irányuló közelmúltbeli javaslat be kívánja vezetni a migránsok eszközként való felhasználásának meghatározását és a migránsok eszközként való felhasználásának eseteire való reagálás során betartandó egyértelmű szabályokat. Az előszűrésről szóló rendeletre irányuló javaslat[[11]](#footnote-12) célja, hogy jobb áttekintést adjon az ország területére belépő személyekről, valamint szorosabbra fűzze a kapcsolatot a határellenőrzés és a kiutasítási, illetve menekültügyi eljárások között. Ugyanakkor mind a biztonság, mind a vészhelyzeti tervezés szempontjából prioritásnak kell tekinteni a jóhiszemű utazók zökkenőmentes áramlását.

E tekintetben a külső határok igazgatását szolgáló uniós információs rendszerek (a SIS, az EES, a vízuminformációs rendszer [VIS] és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer [ETIAS]), illetve ezek interoperabilitása révén biztosított lesz a zökkenőmentes és biztonságos áramlás a határátkelőhelyeken, ami nemcsak több információt tesz elérhetővé, hanem a határátkelőhelyek megfelelő tervezését és felszerelését, a határigazgatási eljárások harmonizációját és a fokozott hatékonyságot is biztosítja.

***Közös uniós visszaküldési rendszer***

A külső határok igazgatásához hasonlóan az uniós visszaküldési politika is az EU és a tagállamok közötti szoros együttműködésen alapul. A Frontex megfelelő megbízatással és eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy e rendszer operatív ágaként működjön.

A tényleges visszaküldések növelésére vonatkozó általános cél értelmében a tagállamoknak a visszaküldési folyamat valamennyi szakaszában igényelniük kell és teljes mértékben ki kell használniuk az Ügynökség által nyújtott támogatást, különös tekintettel a következőkre: a Frontex által támogatott visszaküldési műveletek szervezésének lehetősége; a Frontex által nyújtott támogatás az általa kifejlesztett rendszeren alapuló, nemzeti visszaküldési ügyviteli rendszerek digitalizálásához; a képzéshez és a Frontex visszaküldési szakértőinek kiküldéséhez nyújtott támogatás; valamint a Frontex közös reintegrációs szolgáltatásaiban való részvétel.

E célból a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az európai integrált határigazgatásra vonatkozó nemzeti stratégiáik részletesen meghatározzák ezen együttműködés gyakorlati megvalósításának módját. A tagállamoknak emellett ki kell használniuk a rendelkezésükre álló új eszközöket, például a Schengeni Információs Rendszer új funkcióját, amely kötelezővé teszi a kiutasítási határozat hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések létrehozását.

A **hatékonyabb visszaküldést célzó operatív stratégiáról** szóló, 2023. január 24-én elfogadott bizottsági szakpolitikai dokumentum[[12]](#footnote-13) konkrét területeket és intézkedéseket határoz meg a visszaküldési folyamat zökkenőmentes és minden tekintetben következetes végrehajtásának megkönnyítése érdekében, azzal az átfogó céllal, hogy növelje az EU-ból való tényleges visszaküldéseket. A visszaküldéssel foglalkozó magas szintű hálózatnak mielőbb véglegesítenie kell az operatív stratégiát, amelynek összehangolt végrehajtását a visszaküldési koordinátor és a magas szintű hálózat fogja biztosítani.

A Bizottság e közleménnyel egyidejűleg elfogadja a kiutasítási határozatok kölcsönös elismeréséről és a visszaküldések felgyorsításáról szóló ajánlást[[13]](#footnote-14), ami fontos lépés a közös uniós visszaküldési rendszer kiépítése felé vezető úton. Az ajánlás a visszaküldések megkönnyítése és felgyorsítása érdekében a tagállamok közötti konvergencia fokozását célozza a migrációkezelés terén.

***Harmadik országokkal folytatott együttműködés***

Az európai integrált határigazgatás megköveteli, hogy a tagállamok és az Ügynökség fokozzák a harmadik országokkal folytatott együttműködést, ezáltal hozzájárulva a harmadik országok operatív és együttműködési kapacitásainak kiépítéséhez a határellenőrzés, a kockázatelemzés, a visszaküldés és a visszafogadás területén.

Ezzel összefüggésben az olyan, jogállásról szóló megállapodások és munkamegállapodások megkötése, amelyek az uniós joggal összhangban lehetővé teszik a Frontex és a harmadik országok együttműködését, meghatározó módon előmozdítja a hatékony európai integrált határigazgatást. A jogállásról szóló megállapodások lehetővé teszik a Frontex határőreinek telepítését abból a célból, hogy a harmadik országbeli határőrökkel való együttműködés révén hozzájáruljanak az irreguláris migráció megelőzéséhez, valamint az embercsempészés és a bűnözés elleni küzdelemhez.

Az Európai Bizottság kevesebb mint 12 hónap leforgása alatt négy országgal tárgyalt jogállásról szóló megállapodásról[[14]](#footnote-15), amely lehetővé teszi a Frontex határigazgatási csapatainak operatív telepítését a fogadó harmadik országban. A Frontex további négy ország tekintetében hasonló megállapodásokra vonatkozó tárgyalási megbízást kapott a Tanácstól.

Ezen túlmenően a Frontex és a harmadik országbeli határigazgatási hatóságok közötti munkamegállapodásokra vonatkozó bizottsági modell[[15]](#footnote-16) elfogadása óta az Ügynökség tíz ilyen munkamegállapodásról[[16]](#footnote-17) kezdett tárgyalásokat, és ezek megkötésére várhatóan még idén sor kerül.

A Frontex kiterjesztette a harmadik országokban tevékenykedő összekötő tisztviselőinek hálózatát is, beleértve – legfrissebb fejleményként – a keleti partnerségi régióval való összeköttetés létrehozását. Javaslatot tett továbbá egy nyugat-afrikai összekötő tisztviselő telepítésére, akinek tevékenysége a térség három országát fedné le. A Bizottság pozitívan értékelte e kezdeményezést.

Összességében a harmadik országokban, köztük a szomszédos harmadik országokban megvalósuló konkrét intézkedések – például az európai migrációs és visszaküldési összekötő tisztviselők telepítése és a határigazgatás operatív pénzügyi támogatása – hatékony eszköznek bizonyulhatnak az EU-ba irányuló irreguláris migrációs áramlások kezelésének előmozdítása terén, összhangban a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítéssel. E tekintetben kiemelt figyelmet érdemel a keleti és déli szomszédság, csakúgy, mint azon harmadik országok, ahonnan kiindulnak, illetve amelyeken áthaladnak az EU-ba vezető fő migrációs útvonalak.

***Ügynökségközi együttműködés***

A valamennyi érintett nemzeti és uniós hatóság közötti szorosabb együttműködés és jobb információcsere hozzájárul az EU külső határait fenyegető veszélyek jobb megértéséhez, felderítéséhez és kezeléséhez, ezért a hatékony európai integrált határigazgatás kulcsfontosságú elemének számít.

E tekintetben a legfontosabb uniós szintű ügynökségek közé tartozik a Frontex, a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagy méretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA).

Emellett nemzeti szinten egyértelmű kommunikációs csatornákat és megerősített együttműködést kell kialakítani a tagállamok határigazgatási hatóságai és más illetékes hatóságai – például a vámhatóságok – között, ami a jól meghatározott munkamegosztásra és a funkcionális együttműködési struktúrákra is kiterjed.

***Csúcstechnológiás eszközök, többek között nagy méretű információs rendszerek alkalmazása***

EU-szerte meg kell erősíteni az utasok és áruk EU-ba irányuló vagy EU-n keresztüli mozgásának pontos és következetes nyomon követését szolgáló intézkedéseket, többek között hírszerzésen alapuló (azaz kockázatértékeléssel alátámasztott) tevékenységek révén.

A tagállamoknak továbbá biztosítaniuk kell a megújított és az új uniós határigazgatási és biztonsági információs rendszerek (SIS, VIS, EES és ETIAS) sikeres végrehajtását és azok interoperabilitását, betartva az elfogadott határidőket. Az új, illetve felülvizsgált uniós információs rendszerek működésbe lépése a határigazgatás megerősítéséhez és az EU külső határainak ellenőrzésére vonatkozó uniós képesség javulásához fog vezetni. Ezenkívül a jelentések és statisztikák közös adattára – amelyet az eu-LISA 2024-ben fog létrehozni – új funkciókat fog kínálni, amelyeket fel kell használni a helyzetismeret javítására, valamint a mozgások tendenciáinak azonosítására.

***Az alapvető jogok tiszteletben tartása, védelme és előmozdítása***

Az Európai Határ- és Parti Őrségnek a határigazgatási feladatok ellátása során – átfogó szempontként – garantálnia kell az alapvető jogok védelmét. Az Európai Határ- és Parti Őrségen belül az uniós és a nemzeti szereplőknek a vonatkozó uniós joggal, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájával és a nemzetközi joggal teljes összhangban kell végrehajtaniuk intézkedéseiket, a harmadik országok területén is.

A Frontexnek és a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk az európai integrált határigazgatás kultúráját, amelyet az uniós és a nemzetközi jognak való megfelelés – a visszaküldés tilalmára vonatkozó elv érvényesülését is beleértve – és az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása fémjelez, továbbá valamennyi tevékenységükbe alapjogi biztosítékokat kell beépíteniük.

Az alapjogok tiszteletben tartását felügyelő személyeknek meg kell védeniük az alapvető jogokat és elő kell mozdítaniuk azok tiszteletben tartását, ami központi jelentőséggel bír az Európai Határ- és Parti Őrség valamennyi tevékenységében, az európai integrált határigazgatás minden elemére vonatkozóan. Emellett a Bizottság által a harmadik országbeli állampolgárok előszűréséről szóló javaslatban[[17]](#footnote-18) előirányzott, az alapvető jogok felügyeletére szolgáló nemzeti mechanizmusok számottevően hozzájárulhatnak az átláthatóság és az elszámoltathatóság fokozásához az EU külső határain zajló tevékenységek tekintetében.

***Koherens és átfogó minőség-ellenőrzési mechanizmus***

A schengeni vívmányok nemzeti és uniós szintű végrehajtásának értékelése hozzá fog járulni a külső határok igazgatásának megerősítéséhez, valamint a schengeni térségen belüli határellenőrzés hiányát ellensúlyozó, az európai integrált határigazgatás keretében megvalósuló intézkedések végrehajtásához.

A minőség-ellenőrzési mechanizmus konkrétan a schengeni értékelési és monitoringmechanizmusból és a Frontex sebezhetőségi értékeléséből áll. A minőség-ellenőrzés nélkülözhetetlen alapot nyújt a schengeni ciklushoz, amelynek célja, hogy átfogó helyzetismeretet biztosítson nemzeti és uniós szinten, valamint alapul szolgáljon a schengeni térség működéséről szóló párbeszédhez.

***Uniós finanszírozási eszközök***

Az uniós finanszírozási eszközök – különösen a Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE) és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) – kulcsszerepet játszanak az európai integrált határigazgatási stratégia hatékony végrehajtásában. Az uniós források támogatni fogják mind az uniós, mind a nemzeti szinten megvalósuló európai integrált határigazgatási intézkedéseket.

Az uniós finanszírozási eszközök felhasználásával összefüggésben elengedhetetlen, hogy a tagállamok az európai integrált határigazgatás céljaival összhangban álló prioritásokat határozzanak meg, ezáltal biztosítva a maximális uniós hozzáadott értéket. Ezen túlmenően a Frontex tevékenységeit az EU általános költségvetéséből az Ügynökség számára elkülönített költségvetés finanszírozza.

A harmadik országoknak nyújtott támogatás a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz – Globális Európa (NDICI – Globális Európa) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) révén valósul majd meg, kiegészítve a HAVE és az MMIA keretében finanszírozott releváns intézkedéseket.

Emellett egyes kulcsfontosságú külső határokat célzott uniós intézkedésekkel kell megerősíteni, többek között uniós forrásokat kell a tagállamok rendelkezésére bocsátani a határellenőrzési képességek és infrastruktúra, a határőrizeti eszközök és a felszerelések javítása céljából, valamint kétoldalú finanszírozást is igénybe kell venni.

Végezetül a Technikai Támogatási Eszköz[[18]](#footnote-19) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy támogatást kérjenek az európai integrált határigazgatásra vonatkozó nemzeti stratégiák releváns elemeinek végrehajtásához.

***Következő lépések***

Ez a közlemény szakpolitikai iránymutatást nyújt az európai integrált határigazgatás Európai Határ- és Parti Őrség általi végrehajtásához az elkövetkező öt évre vonatkozóan. Következő lépésként az Ügynökségnek és a tagállamoknak mindezt hatékonyan át kell ültetniük a gyakorlatba operatív célkitűzések és tevékenységek formájában, az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendeletben előírtaknak megfelelően.

Az Ügynökségnek a tagállamokkal és a Bizottsággal szorosan együttműködve ki kell dolgoznia az európai integrált határigazgatásra vonatkozó új technikai és műveleti stratégiát[[19]](#footnote-20). A technikai és műveleti stratégiát a Frontex igazgatótanácsának az e közlemény elfogadását követő hat hónapon belül el kell fogadnia. A stratégiának követnie kell és végre kell hajtania az uniós intézmények által meghatározott politikai irányt, konkrétabban teljesítenie kell az e közlemény II. mellékletében foglalt követelményeket.

Másodszor, az európai integrált határigazgatás végrehajtása azt is megköveteli, hogy az uniós szinten kialakított stratégia ténylegesen érvényre jusson a tagállamok európai integrált határigazgatásra vonatkozó nemzeti stratégiáiban[[20]](#footnote-21). A tagállamoknak az e közlemény elfogadását követő 12 hónapon belül össze kell hangolniuk az európai integrált határigazgatásra vonatkozó nemzeti stratégiáikat az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitikával. Az Európai Határ- és Parti Őrségen belül a legjobb eredmények elérése érdekében a tagállamoknak törekedniük kell az e közlemény II. mellékletében előírtak teljesítésére.

Ugyanakkor – bár az európai integrált határigazgatás szükségessé teszi a hosszú távú stratégiai tervezést – a dinamikus és érzékeny működési környezet megköveteli a fejlemények folyamatos nyomon követését és a változó igényekhez való rugalmas alkalmazkodást. A schengeni ciklus keretet biztosít ehhez a nyomon követéshez, és lehetővé teszi az európai integrált határigazgatás végrehajtása során felmerülő kihívások megfelelő figyelembevételét, illetve szükség esetén a prioritások kiigazítását a változó igényeknek megfelelően, hogy az európai integrált határigazgatás ciklusát Unió-szerte sikeresen végre lehessen hajtani.

A schengeni cikluson túlmenően az Európai Parlament és a Tanács éves szintű stratégiai iránymutatást és előretekintést is nyújthat a Frontexnek az Ügynökség programozási dokumentumáról folytatott konzultáció keretében. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 112. cikke szerinti, parlamentek közötti együttműködés, illetve az ennek keretében tartott ülések fontos lehetőséget kínálnak annak biztosítására, hogy az európai integrált határigazgatás végrehajtásával kapcsolatban az Európai Parlamentnek az Ügynökség felett, illetve a nemzeti parlamenteknek a nemzeti hatóságok felett gyakorolt ellenőrzési feladatai hatékonyan valósuljanak meg.

A Bizottság négy évvel e közlemény elfogadása után megkezdi az európai integrált határigazgatást célzó stratégiai szakpolitika értékelését[[21]](#footnote-22). Az értékelés eredményei be fognak épülni a következő többéves szakpolitikai ciklus előkészítésébe. Addig is az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet folyamatban lévő, még idén lezáruló értékelése[[22]](#footnote-23) fog elsőként alkalmat biztosítani e folyamat áttekintésére.

A Bizottság továbbra is gondoskodik arról, hogy valamennyi érdekelt fél véleményét figyelembe vegyék a külső határok igazgatására vonatkozó közös európai megközelítés kialakítása során. A belső határellenőrzések nélküli erős térségben a külső határok igazgatása mindannyiunk elkötelezettségét és támogatását igénylő, kollektív felelősség.

1. Az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (4) bekezdése (HL L 295., 2019.11.14., 1. o.). [↑](#footnote-ref-2)
2. Szakpolitikai dokumentum az európai integrált határigazgatásra vonatkozó többéves stratégiai szakpolitikának az (EU) 2019/1896 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban történő kidolgozásáról, COM(2022) 303 final. [↑](#footnote-ref-3)
3. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága elnökének levele, 2023. január 17., IPOL-COM-LIBE D(2023) 1361. [↑](#footnote-ref-4)
4. Az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikai ciklusa – A Tanács következtetései (2022. október 14.) 13585/22. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lásd az 1. lábjegyzetet. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ideértve a parti őrségeket, amennyiben azok határellenőrzési feladatokat látnak el, valamint a visszaküldésért felelős nemzeti hatóságokat (az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 4. cikke). [↑](#footnote-ref-7)
7. https://prd.frontex.europa.eu/document/strategic-risk-analysis-2022/ [↑](#footnote-ref-8)
8. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet (11) preambulumbekezdése. [↑](#footnote-ref-9)
9. Az információcserére vonatkozó műszaki szabványok megkönnyítik a különböző kommunikációs hálózatok összekapcsolását, valamint az Ügynökség és a tagállamok információcsere-rendszerei közötti interfészek kifejlesztését. Ez javítani fogja annak lehetőségét, hogy az Európai Határ- és Parti Őrségen belül és – erre irányuló operatív együttműködés esetén – harmadik országokkal is megosszák a vonatkozó helyzetképeket, valamint hogy a Galileo program keretében létrehozott műholdas navigációs rendszert kihasználva az európai helyzetkép révén jelentsék az Ügynökség saját eszközeinek helyzetét. Ennek eredményeként a tagállamok és az Ügynökség közel valós idejű adatokhoz jutnak, és nagyobb eséllyel tudják majd előre jelezni a migrációs áramlásokat. [↑](#footnote-ref-10)
10. Lásd: A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.) 13. cikkének (2) bekezdése. [↑](#footnote-ref-11)
11. A harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetéséről, valamint a 767/2008/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/817 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, COM(2020) 612 final. [↑](#footnote-ref-12)
12. Szakpolitikai dokumentum – A hatékonyabb visszaküldést célzó operatív stratégia felé, 2023. január 24., COM(2023) 45 final. [↑](#footnote-ref-13)
13. A Bizottság ajánlása a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása során a kiutasítási határozatok kölcsönös elismeréséről és a visszaküldések felgyorsításáról, C(2023) 1763. [↑](#footnote-ref-14)
14. Moldova, Észak-Macedónia, Albánia és Montenegró. [↑](#footnote-ref-15)
15. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogállásról szóló megállapodásoknak az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikkének (5) bekezdésében említett mintájáról, COM(2021) 747 final. [↑](#footnote-ref-16)
16. Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó [ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével], Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia, Mauritánia, Niger és Szenegál. [↑](#footnote-ref-17)
17. A harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetéséről, valamint a 767/2008/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/817 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat, COM(2020) 612 final. [↑](#footnote-ref-18)
18. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/240 rendelete (2021. február 10.) a Technikai Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L 57., 2021.2.18., 1. o.). [↑](#footnote-ref-19)
19. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 8. cikkének (5) bekezdése. [↑](#footnote-ref-20)
20. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 8. cikkének (6) bekezdése. [↑](#footnote-ref-21)
21. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 8. cikkének (7) bekezdése. [↑](#footnote-ref-22)
22. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 121. cikke. [↑](#footnote-ref-23)