**EU-Wetgevingsonderhandelingen**

**BZK**

**Kwartaalrapportage april-juni 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titel | Document nummer | Korte beschrijving | Stand van Zaken |
| Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de afgifte van en technische normen voor digitale reiscredentials op basis van identiteitskaarten | **COM(2024)671** | Dit voorstel regelt het aanmaken van digitale reiscredentials (Digital Travel Credentials, DTC) op basis van identiteitskaarten die zijn uitgegeven door EU-lidstaten. Het voorstel is nauw verwant aan het voorstel tot een verordening over een applicatie voor de elektronische indiening van reisgegevens (*COM(2024)670*). | Het voorstel is uitgebracht op 8 oktober 2024. Op 22 november 2024 is het voorstel gepresenteerd in de Raad. Het voorstel wordt besproken op ambtelijk niveau in Raadskader.**Raad Justitie en Binnenlandse Zaken** |
| Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen | **COM(2024)316** | Dit voorstel is een heruitgave van de Verordening 2019/1157, welke ongeldig is verklaard door het HJEU in de zaak Landeshauptstadt Wiesbaden in maart 2024. Het voorstel verschilt van de originele verordening in haar rechtsbasis en enkele tekstuele wijzigingen. | Op 2 april 2025 heeft het Europees Parlement een rapport uitgebracht met daarin zijn advies over het voorstel, inclusief enkele suggesties voor wijzigingen. Naar aanleiding hiervan heeft het voorzitterschap voorgesteld dat de lidstaten twee van deze EP-wijzigingen overnemen. Binnen de Raad was sprake van brede steun voor dit aangepaste voorstel. Op 12 juni 2025 is de herziene versie van het voorstel dan ook unaniem aangenomen in de JBZ-Raad. De Tweede en Eerste Kamer zijn over de inhoud van de herziene versie geïnformeerd via de Kamerbrief van 23 mei 2025.**Raad Justitie en Binnenlandse Zaken** |
| Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (BRIDGEforEU). | **COM(2023)790** | Dit voorstel heeft als doel om juridische en administratieve belemmeringen bij de grensoverschrijdende samenwerking in grensregio’s op te helpen lossen. Lidstaten worden aangemoedigd om grensoverschrijdende coördinatiepunten, ook wel *cross-border coordination points* (CBCP), aan te wijzen of op te richten waar grensbelemmeringen gemeld kunnen worden. Deze CBCPs behandelen belemmeringen van wetgevende of administratieve aard die het gevolg zijn van verschillen in regels en procedures tussen lidstaten. | Op 6 mei 2025 is de verordening aangenomen. De verordening heeft daarbij een nieuwe naam gekregen: BRIDGEforEU, of voluit ‘verordening betreffende een grensregio-instrument voor ontwikkeling en groei’. **Raad Algemene Zaken** |
| Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften voor de interne markt betreffende de transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangenvertegenwoordiging activiteiten en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 | **C****OM(2023)637** | De richtlijn ziet specifiek toe op transparantievereisten voor belangenvertegenwoordiging namens derde landen. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die economische activiteiten op het gebied van belangenvertegenwoordiging namens derde landen uitvoeren, met als doel om de beleidsvorming in de EU te beïnvloeden, vallen onder de reikwijdte. | Onder het Poolse EU-voorzitterschap zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling geraakt. Maximum harmonisatie is losgelaten, minimum harmonisatie is omarmd. Nederland beschouwt dit als een positieve ontwikkeling en in lijn met de Nederlandse inzet. Het Poolse voorzitterschap is gekomen met een compromistekst voor het voorstel met aanpassingen gericht op minimum harmonisatie. Onderhandelingen over de tekst lopen nog, er is nog geen overeenstemming bereikt. De onderhandelingen worden voortgezet onder het Deense EU-voorzitterschap. Nederland is nog steeds kritisch over de mogelijke gevolgen voor de positie van het maatschappelijk middenveld (stigmatisering, lastendruk) binnen het huidige voorstel. Nederland zal actief positie op dit punt blijven innemen in Brussel.**Raad Algemene Zaken** |
| Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie | **COM(2022)119** | Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatiebeveiliging in de instellingen, organen en agentschappen van de Unie (hierna: EU IOA’s) heeft als doel het tot stand brengen van een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging voor gerubriceerde informatie van de EU (EUCI) en niet-gerubriceerde informatie die door de EU IOA’s worden verwerkt en opgeslagen. De voorgestelde verordening poogt het niveau van informatiebeveiliging van de EU IOA’s te verhogen door alle voorschriften op het gebied van informatiebeveiliging te harmoniseren in één verordening. Verder wordt er een structuur opgezet om efficiënte samenwerking tussen de EU IOA’s op het gebied van informatiebeveiliging te bevorderen. Deze bestaat uit de oprichting van een interinstitutionele coördinatiegroep voor informatiebeveiliging (coördinatiegroep), waarin de beveiligingsautoriteiten van de EU IOA’s vertegenwoordigd zijn. | Het voorstel wordt besproken op ambtelijk niveau in Raadskader. **Raad Beveiligingscomité** |
| Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (herschikking) | **COM(2021)734** | Deze verordening dient tot de verandering van de oude verordening betreffende Europese politieke partijen en haar financiering als onderdeel van het “A new push for European Democracy” pakket. | Op 17 juni jl. heeft de vijfde triloog plaats gevonden waar een akkoord is bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad. De voorlopige overeenkomst moet nog formeel worden goedgekeurd door zowel het Parlement als de Raad om in werking te treden. **Raad Algemene Zaken** |
| Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de Unieburgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (herschikking) | **COM(2021)733** | Het hoofddoel van de wijziging voorgesteld door de Europese Commissie is het verbeteren van informatieverstrekking aan mobiele EU-burgers (EU burgers die wonen of verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn) en het verminderen van de belemmeringen die zij kunnen ervaren bij het uitoefenen van hun passief en actief kiesrecht.  | Het voorstel wordt besproken op ambtelijk niveau in Raadskader.**Raad Algemene Zaken** |
| Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de Unieburgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (herschikking) | **COM(2021)732** | Het hoofddoel van de wijziging voorgesteld door de Europese Commissie is het verbeteren van informatieverstrekking aan mobiele EU-burgers (EU burgers die wonen of verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn) en het verminderen van de belemmeringen die zij kunnen ervaren bij het uitoefenen van hun passief en actief kiesrecht. Ook wordt voorgesteld de informatie-uitwisseling tussen lidstaten te verbeteren om dubbel stemmen te voorkomen. | Na consultatie van het Europees Parlement heeft de Raad Algemene Zaken de tekst aangenomen op 24 juni 2025. Het definitieve voorstel dient nog te worden gepubliceerd in het Tractatenblad. De richtlijn treedt in werking twintig dagen na de datum van publicatie.**Raad Algemene Zaken** |
| Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG | **COM(2018)639** | In dit voorstel stelt de Commissie voor om het huidige systeem met omschakeling tussen zomertijd en wintertijd af te schaffen. Ook stelt ze voor dat lidstaten zelf besluiten of zij vervolgens voor permanente zomertijd dan wel de wintertijd als standaardtijd kiezen. Ingangsdatum van het laatste compromisvoorstel was 1 april 2021. De lidstaten moesten uiterlijk op die datum de benodigde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen vaststellen en publiceren. In het voorstel behouden de lidstaten de verantwoordelijkheid om zelf hun standaardtijd vast te stellen, net als in de geldende richtlijn inzake de zomertijd. | Het Europees Parlement heeft op 4 maart 2019 een eerste positie ingenomen en is positief over het voorstel. De Raad heeft nog geen positie ingenomen en dat zal naar verwachting voorlopig niet gebeuren. Het Poolse voorzitterschap heeft het onderwerp opnieuw aan de orde gesteld, maar de lidstaten hebben meer tijd nodig om dit onderwerp te onderzoeken. De Commissie heeft aangekondigd een impact assessment te doen naar de economische en sociale implicaties van het voorstel voor alle lidstaten. Nederland wacht deze resultaten af.**Raad Vervoer/Telecommunicatie/Energie** |
| Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid | **COM(2008)420 & 426** | Het richtlijnvoorstel gelijke behandeling heeft betrekking op de terreinen buiten de arbeid en werd reeds in 2008 door de Europese Commissie gepubliceerd. Het richtlijnvoorstel wordt beschouwd als het sluitstuk van de EU-richtlijnen op het gebied van de gelijke behandeling. Sinds 2000 is er al een richtlijn die discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid verbiedt in arbeid, beroep en beroepsopleiding. Voor de gronden ras en geslacht bestaat het communautair rechtskader voor zowel binnen als buiten de arbeid al sinds 2000, respectievelijk 2004. | De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken heeft op 20 juni 2024 een voortgangsverslag over het richtlijnvoorstel besproken. Daarbij werd de vereiste unanimiteit niet bereikt. **Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken** |