

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) …/… НА КОМИСИЯТА

от XXX година

относно стандартни договорни клаузи за предаването на лични данни на трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)[[1]](#footnote-1), и по-специално член 28, параграф 7 и член 46, параграф 2, буква в) от него,

като има предвид, че:

1. Технологичното развитие улеснява трансграничните потоци от данни, необходими за разширяване на международното сътрудничество и международната търговия. Същевременно е необходимо да се гарантира, че нивото на защита на физическите лица, гарантирано от Регламент (ЕС) 2016/679, не е застрашено, когато личните данни се предават на трети държави, включително в случаи на последващо предаване[[2]](#footnote-2). Разпоредбите относно предаването на данни в глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 имат за цел да гарантират непрекъснатостта на тази висока степен на защита, когато личните данни се предават на трета държава[[3]](#footnote-3).
2. Съгласно член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 при липса на решение на Комисията относно адекватното ниво на защита съгласно член 45, параграф 3, администраторът или обработващият лични данни може да предава лични данни на трета държава само ако е предвидил подходящи гаранции и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита. Такива гаранции могат да бъдат предвидени чрез стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията съгласно член 46, параграф 2, буква в).
3. Ролята на стандартните договорни клаузи е ограничена до осигуряването на подходящи гаранции за защита на данните при международни предавания на данни. Следователно администраторът или обработващият лични данни, който предава личните данни на трета държава („износителят на данни“), и администраторът или обработващият лични данни, който получава личните данни („вносителят на данни“), могат да включат тези стандартни договорни клаузи в по-широк договор и да добавят други клаузи или допълнителни гаранции, при условие че те не противоречат, пряко или непряко, на стандартните договорни клаузи или не засягат основни права или свободи на субектите на данни. Администраторите и обработващите лични данни се насърчават да предоставят допълнителни гаранции чрез договорни ангажименти, които допълват стандартните договорни клаузи[[4]](#footnote-4). Използването на стандартните договорни клаузи не засяга договорните задължения на износителя и/или вносителя на данни да гарантират спазването на приложимите привилегии и имунитети.
4. Освен че използва стандартни договорни клаузи, за да осигури подходящи гаранции при предавания на данни съгласно член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, износителят на данни трябва да изпълнява общите си отговорности като администратор или обработващ лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Тези отговорности включват задължение за администратора да предоставя на субектите на данни информация относно факта, че възнамерява да предаде личните им данни на трета държава съгласно член 13, параграф 1, буква е) и член 14, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679. В случай на предавания съгласно член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679, такава информация трябва да включва позоваване на подходящите гаранции и начините за получаване на копие от тях или на информация къде са налични.
5. Решения 2001/497/ЕО[[5]](#footnote-5) и 2010/87/ЕС[[6]](#footnote-6) на Комисията съдържат стандартни договорни клаузи за улесняване на предаването на лични данни от администратор на лични данни, установен в Съюза, на администратор или обработващ лични данни, установен в трета държава, която не предлага адекватно ниво на защита. Тези решения се основават на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[[7]](#footnote-7).
6. Съгласно член 46, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 Решение 2001/497/ЕО и Решение 2010/87/ЕС остават в сила, докато не бъдат изменени, заменени или отменени, ако е необходимо, с решение на Комисията, прието съгласно член 46, параграф 2 от този регламент. Стандартните договорни клаузи в решенията се нуждаят от актуализиране с оглед на новите изисквания в Регламент (ЕС) 2016/679. Освен това от приемането на решенията насам цифровата икономика претърпя значителни промени и се характеризира с широко разпространено използване на нови и по-сложни операции по обработване, които често включват множество вносители и износители на данни, дълги и сложни вериги на обработване и непрекъснато развиващи се стопански взаимоотношения. Това изисква модернизиране на стандартните договорни клаузи, за да отразяват по-добре тези реалности, като обхванат допълнителни ситуации на обработване и предаване, и за да се даде възможност за по-гъвкав подход, например по отношение на броя на страните, които могат да се присъединят към договора.
7. Администраторът или обработващият лични данни може да използва стандартните договорни клаузи, заложени в приложението към настоящото решение, за да осигури подходящи гаранции по смисъла на член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 за предаването на лични данни на обработващ лични данни или администратор, установен в трета държава, без да се засяга тълкуването на понятието за международно предаване в Регламент (ЕС) 2016/679. Стандартните договорни клаузи могат да се използват за такива предавания само доколкото обработването от вносителя не попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679. Това включва и предаването на лични данни от администратор или обработващ лични данни, който не е установен в Съюза, доколкото обработването попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 (съгласно член 3, параграф 2 от него), тъй като то е свързано с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни в Съюза или с наблюдението на тяхното поведение, доколкото то се проявява в рамките на Съюза.
8. Като се има предвид общото съгласуване между Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета[[8]](#footnote-8), следва да бъде възможно стандартните договорни клаузи да се използват и в контекста на договор, както е посочено в член 29, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1725, за предаването на лични данни на обработващ лични данни подизпълнител в трета държава от обработващ лични данни, който не е институция или орган на Съюза, но попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679, и който обработва лични данни от името на институция или орган на Съюза в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2018/1725. Ако в договора са отразени същите задължения за защита на данните, предвидени в договора или друг правен акт между администратора и обработващия лични данни съгласно член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално като се предоставят достатъчно гаранции за технически и организационни мерки, за да се гарантира, че обработването отговаря на изискванията на този регламент, това ще осигури спазването на член 29, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1725. По-специално това ще важи за случаите, в които администраторът и обработващият лични данни използват стандартните договорни клаузи в Решение за изпълнение на Комисията относно стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни съгласно член 28, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и член 29, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета[[9]](#footnote-9).
9. Когато обработването включва предавания на данни от администратори, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679, на обработващи лични данни извън неговия териториален обхват или от обработващи лични данни, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679, на обработващи лични данни подизпълнители извън неговия териториален обхват, стандартните договорни клаузи, заложени в приложението към настоящото решение, също следва да позволяват изпълнението на изискванията по член 28, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
10. В стандартните договорни клаузи, заложени в приложението към настоящото решение, са съчетани общи клаузи и модулен подход, за да бъдат обхванати различните сценарии на предаване и да бъде отчетена сложността на съвременните вериги на обработване. В допълнение към общите клаузи администраторите и обработващите лични данни следва да изберат модула, приложим в техния случай, така че задълженията им по стандартните договорни клаузи да бъдат съобразени с ролята и отговорностите им във връзка с въпросното обработване на данни. Следва да е възможно повече от две страни да се присъединят към стандартните договорни клаузи. Освен това следва да се допусне допълнителни администратори и обработващи лични данни да се присъединяват към стандартните договорни клаузи като износители или вносители на данни през целия срок на договора, по който са страна.
11. За да се осигурят подходящи гаранции, стандартните договорни клаузи следва да гарантират, че на личните данни, предавани на това основание, се осигурява ниво на защита, което по същество е равностойно на гарантираното в Съюза[[10]](#footnote-10). За да се гарантира прозрачност на обработването, на субектите на данни следва да се предостави копие от стандартните договорни клаузи и те следва да бъдат информирани по-специално за категориите обработвани лични данни, правото да получат копие от стандартните договорни клаузи и всяко последващо предаване. Последващите предавания от вносителя на данни на трета страна в друга трета държава следва да бъдат допустими само ако третата страна се присъедини към стандартните договорни клаузи, ако непрекъснатостта на защитата е гарантирана по друг начин или в специфични ситуации, например въз основа на изричното информирано съгласие на субекта на данни.
12. С някои изключения, по-специално по отношение на някои задължения, които се отнасят изключително до отношенията между износителя на данни и вносителя на данни, субектите на данни следва да могат да се позовават и при необходимост да налагат спазването на стандартните договорни клаузи като трети страни бенефициери. Поради това, въпреки че страните следва да могат да изберат правото на една от държавите членки като приложимо към стандартните договорни клаузи, в това право трябва да бъдат предвидени права за трети страни бенефициери. С цел да се улесни индивидуалната правна защита, в стандартните договорни клаузи от вносителя на данни следва да се изисква да информира субектите на данни за координатите за връзка с точка за контакт и своевременно да разглежда всички жалби или искания. В случай на спор между вносителя на данни и субект на данни, който се позовава на правата си като трета страна бенефициер, субектът на данни следва да може да подаде жалба до компетентния надзорен орган или да отнесе спора до компетентните съдилища в ЕС.
13. За да се гарантира ефективно прилагане, вносителят на данни следва да бъде длъжен да приеме юрисдикцията на такъв орган и съдилищата и да се ангажира да спазва всяко задължително решение съгласно приложимото право на държавата членка. По-специално вносителят на данни следва да приеме да отговаря на запитвания, да бъде подлаган на одити и да спазва мерките, приети от надзорния орган, включително коригиращите и компенсаторните мерки. Освен това вносителят на данни следва да разполага с варианта да предлага на субектите на данни възможността да търсят правна защита пред независим орган за разрешаване на спорове без разходи за тях. В съответствие с член 80, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 субектите на данни следва да могат да бъдат представлявани от сдружения или други структури при спорове срещу вносителя на данни, ако желаят това.
14. В стандартните договорни клаузи следва да бъдат предвидени правила за отговорността между страните и по отношение на субектите на данни и правила за обезщетяването между страните. Когато субектът на данни понесе имуществени или неимуществени вреди в резултат на нарушение на правата на третата страна бенефициер съгласно стандартните договорни клаузи, той следва да има право на обезщетение. Това не следва да засяга отговорността съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
15. В случай на предаване на данни на вносител на данни, действащ като обработващ лични данни или обработващ лични данни подизпълнител, следва да се прилагат специфични изисквания в съответствие с член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. В стандартните договорни клаузи следва от вносителя на данни да се изисква да предоставя цялата информация, необходима за доказване на спазването на задълженията, посочени в клаузите, и да позволява и допринася за извършването от износителя на данни на одити на дейностите му по обработване. По отношение на включването на обработващ лични данни подизпълнител от страна на вносителя на данни, в съответствие с член 28, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 в стандартните договорни клаузи следва по-специално да се предвиди процедура за общо или специфично разрешение от страна на износителя на данни и изискването за писмен договор с обработващия лични данни подизпълнител, осигуряващ същото ниво на защита, както съгласно тези клаузи.
16. Целесъобразно е в стандартните договорни клаузи да се предвидят различни гаранции за специфичната ситуация на предаване на лични данни от обработващ лични данни в Съюза на неговия администратор в трета държава, които да отразяват ограничените самостоятелни задължения на обработващите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. По-специално в стандартните договорни клаузи от обработващия лични данни следва да се изисква да информира администратора, ако не е в състояние да изпълни неговите указания, включително ако тези указания нарушават правото на Съюза в областта на защитата на данните, и от администратора да се изисква да се въздържа от всякакви действия, които биха попречили на обработващия лични данни да изпълни задълженията си по Регламент (ЕС) 2016/679. В тях следва също да се изисква от страните да си помагат взаимно, за да отговарят на запитвания и искания от субекти на данни съгласно местното право, приложимо по отношение на вносителя на данни, или съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на обработването на данни в Съюза. Следва да се прилагат допълнителни изисквания, имащи за цел справяне с последиците от законодателството на трета държава на получаване върху спазването на клаузите от администратора, и по-специално как да се третират правнообвързващи искания от публични органи в третата държава за разкриване на предадените лични данни, когато обработващият лични данни от Съюза съчетава личните данни, получени от администратора в третата държава, с лични данни, които обработващият лични данни е събрал в Съюза. Обратно, такива изисквания не са оправдани, когато възлагането на подизпълнители включва само обработване и обратно предаване на лични данни, които са били получени от администратора и във всички случаи са били и ще останат под юрисдикцията на въпросната трета държава.
17. Страните следва да могат да докажат, че спазват задълженията си по стандартните договорни клаузи. По-специално от вносителя на данни следва да се изисква да съхранява подходяща документация за дейностите по обработване, за които отговаря, и своевременно да уведомява износителя на данни, ако не е в състояние да спазва клаузите, независимо от причината. На свой ред износителят на данни следва да спре предаването и в особено сериозни случаи да има право да прекрати договора, доколкото той се отнася до обработването на лични данни съгласно стандартни договорни клаузи, когато вносителят на данни е допуснал нарушение на клаузите или не е в състояние да ги спазва. Следва да се прилагат специални правила, когато местното законодателство засяга спазването на клаузите. Личните данни, които са били предадени преди прекратяването на договора, и всички техни копия, по избор на износителя на данни следва да се бъдат върнати на износителя на данни или да бъдат изцяло унищожени.
18. В стандартните договорни клаузи следва да се предвидят специфични гаранции, по-специално с оглед на съдебната практика на Съда на Европейския съюз[[11]](#footnote-11), за справяне с последиците от законодателството на трета държава на получаване върху спазването на клаузите от вносителя на данни, и по-специално как да се третират правнообвързващи искания от публични органи в тази държава за разкриване на предадените лични данни.
19. Предаването и обработването на лични данни съгласно стандартни договорни клаузи не следва да се извършва, ако законите и практиките в третата държава на получаване възпрепятстват вносителя на данни да спазва клаузите. В този контекст законите и практиките, които зачитат същността на основните права и свободи и са пропорционални, и не надхвърлят необходимото в едно демократично общество за защита на някоя от целите, изброени в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, не следва да се смятат за такива в противоречие със стандартните договорни клаузи. Страните следва да гарантират, че към момента на договаряне на стандартните договорни клаузи нямат основание да смятат, че законите и практиките, приложими по отношение на вносителя на данни, не са в съответствие с тези изисквания.
20. Страните следва да вземат предвид по-специално специфичните обстоятелства на предаването (като например съдържанието и срока на договора, естеството на предаваните данни, вида на получателя, целта на обработването), законите и практиките на третата държава на получаване, които са от значение с оглед на обстоятелствата на предаването, и всички гаранции, въведени в допълнение към гаранциите съгласно стандартните договорни клаузи (включително съответните договорни, технически и организационни мерки, приложими за предаването на лични данни и тяхното обработване в държавата на получаване). По отношение на въздействието на такива закони и практики върху спазването на стандартните договорни клаузи различни елементи могат да се разглеждат като част от цялостната оценка, включително надеждна информация за прилагането на правото на практика (като например съдебната практика и докладите от независими надзорни органи), съществуването или липсата на искания в същия сектор и, при строги условия, документирания практически опит на износителя на данни и/или вносителя на данни.
21. Вносителят на данни следва да уведоми износителя на данни, ако след като е приел стандартните договорни клаузи, има основания да смята, че не е в състояние да спазва стандартните договорни клаузи. Ако износителят на данни получи такова уведомление или по друг начин разбере, че вносителят на данни повече не е в състояние да спазва стандартните договорни клаузи, той следва да определи подходящи мерки за справяне със ситуацията, ако е необходимо в консултации с компетентния надзорен орган. Такива мерки могат да включват допълнителни мерки, приети от износителя на данни и/или вносителя на данни, като например технически или организационни мерки за осигуряване на сигурност и поверителност. От износителя на данни следва да се изисква да спре предаването, ако смята, че не могат да бъдат осигурени подходящи гаранции, или ако компетентният надзорен орган даде указания за това.
22. Когато е възможно, вносителят на данни следва да уведоми износителя на данни и субекта на данни, ако получи от публичен (включително съдебен) орган правнообвързващо искане съгласно правото на държавата на получаване за разкриване на лични данни, предадени съгласно стандартните договорни клаузи. По същия начин той следва да ги уведоми, ако узнае за какъвто и да е пряк достъп на публични органи до такива лични данни в съответствие с правото на третата държава на получаване. Ако въпреки максимално положените усилия вносителят на данни не е в състояние да уведоми износителя на данни и/или субекта на данни за конкретни искания за разкриване, той следва да предостави на износителя на данни възможно най-пълна съответна информация относно исканията. Освен това вносителят на данни следва периодично да предоставя на износителя на данни обобщена информация. От вносителя на данни следва също да се изисква да документира всяко получено искане за разкриване на информация и предоставения отговор и при поискване да предоставя тази информация на износителя на данни или на компетентния надзорен орган, или и на двамата. Ако, след като провери законосъобразността на такова искане съгласно законодателството на държавата на получаване, вносителят на данни стигне до заключението, че има разумни основания да се смята, че искането е незаконосъобразно съгласно законодателството на третата държава на получаване, той следва да го оспори, включително, когато е целесъобразно, като изчерпи наличните възможности за обжалване. Във всички случаи, ако вносителят на данни повече не е в състояние да спазва стандартните договорни клаузи, той следва да информира съответно износителя на данни, включително когато това е следствие от искане за разкриване.
23. Тъй като нуждите на заинтересованите страни, технологиите и операциите по обработване могат да се променят, Комисията следва да оцени действието на стандартните договорни клаузи в светлината на натрупания опит като част от периодичната оценка на Регламент (ЕС) 2016/679, предвидена в член 97 от този регламент.
24. Решение 2001/497/ЕО и Решение 2010/87/ЕС следва да бъдат отменени три месеца след влизането в сила на настоящото решение. През този период, за целите на член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, износителите на данни и вносителите на данни следва да продължат да могат да използват стандартните договорни клаузи, заложени в решения 2001/497/ЕО и 2010/87/ЕС. През допълнителен период от 15 месеца, за целите на член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, износителите на данни и вносителите на данни следва да могат да продължат да използват стандартните договорни клаузи, заложени в решения 2001/497/ЕО и 2010/87/ЕС, за изпълнението на договори, сключени между тях преди датата на отмяна на тези решения, при условие че операциите по обработване, които са предмет на договора, остават непроменени и че използването на клаузите гарантира, че предаването на лични данни се извършва при наличието на подходящи гаранции по смисъла на член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. В случай на съответни промени в договора от износителя на данни следва да се изисква да използва ново основание за предаванията на данни съгласно договора, по-специално като замени съществуващите стандартни договорни клаузи със стандартните договорни клаузи, заложени в приложението към настоящото решение. Същото следва да се прилага и за всяко възлагане на обработващ лични данни (или обработващ лични данни подизпълнител) на операции по обработване, обхванати от договора.
25. В съответствие с член 42, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725 бяха проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейския комитет по защита на данните. На 14 януари 2021 г.[[12]](#footnote-12) те представиха съвместно становище, което беше взето предвид при изготвянето на настоящото решение.
26. Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 93 от Регламент (ЕС) 2016/679,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1. Смята се, че стандартните договорни клаузи, заложени в приложението, осигуряват подходящи гаранции по смисъла на член 46, параграф 1 и член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679 за предаването от администратор или обработващ лични данни, спрямо чието обработване се прилага този регламент (износител на данни), на администратор или обработващ лични данни (или обработващ лични данни подизпълнител), спрямо чието обработване не се прилага този регламент (вносител на данни).
2. В стандартните договорни клаузи също така се определят правата и задълженията на администраторите и обработващите лични данни по отношение на въпросите, посочени в член 28, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, що се отнася до предаването на лични данни от администратор на лични данни на обработващ лични данни или от обработващ лични данни на обработващ лични данни подизпълнител.

Член 2

Когато компетентните органи на държава членка упражняват корективни правомощия съгласно член 58 от Регламент (ЕС) 2016/679 в отговор на това, че спрямо вносителя на данни с прилагат или ще се прилагат закони или практики в трета държава на получаване, които го възпрепятстват да спазва стандартните договорни клаузи, заложени в приложението, водещи до спиране или забрана на предаванията на данни на трети държави, съответната държава членка незабавно информира Комисията, която препраща информацията на другите държави членки.

Член 3

Комисията оценява практическото прилагане на стандартните договорни клаузи, заложени в приложението, въз основа на цялата налична информация като част от периодичната оценка, изисквана съгласно член 97 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 4

1. Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
2. Решение 2001/497/ЕО се отменя, считано от [Служба за публикации, моля въведете дата три месеца след датата по член 4, параграф 1].
3. Решение 2010/87/ЕС се отменя, считано от [Служба за публикации, моля въведете дата три месеца след датата по член 4, параграф 1].
4. Смята се, че договорите, сключени преди [Служба за публикации, моля въведете същата дата като в член 4, параграфи 2 и 3] въз основа на Решение 2001/497/ЕО или Решение 2010/87/ЕС, осигуряват подходящи гаранции по смисъла на член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 до [Служба за публикации, моля добавете дата 15 месеца от датата в член 4, параграфи 2 и 3], при условие че операциите по обработване, които са предмет на договора, остават непроменени и че използването на тези клаузи гарантира, че предаването на лични данни се извършва при наличието на подходящи гаранции.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

Ursula VON DER LEYEN   
 Председател

1. OB L 119, 4.5.2016 г., стр. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Член 44 от Регламент (ЕС) 2016/679. [↑](#footnote-ref-2)
3. Вж. също решение на Съда от 16 юли 2020 г., *Data Protection Commissioner*/*Facebook Ireland Ltd и Maximillian Schrems („Schrems II“)*, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559, т. 93. [↑](#footnote-ref-3)
4. Съображение 109 от Регламент (ЕС) 2016/679. [↑](#footnote-ref-4)
5. Решение 2001/497/ЕО на Комисията от 15 юни 2001 г. относно общите договорни клаузи за трансфера на лични данни към трети страни съгласно Директива 95/46/ЕО (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 19). [↑](#footnote-ref-5)
6. Решение 2010/87/ЕС на Комисията от 5 февруари 2010 г. относно стандартните договорни клаузи при предаването на лични данни към лицата, които ги обработват, установени в трети страни, съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 39, 12.2.2010 г., стр. 5). [↑](#footnote-ref-6)
7. Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31). [↑](#footnote-ref-7)
8. Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39), вж. съображение 5. [↑](#footnote-ref-8)
9. C(2021) 3701. [↑](#footnote-ref-9)
10. Решение по дело *Schrems II*, т. 96 и 103. Вж. също Регламент (ЕС) 2016/679, съображения 108 и 114. [↑](#footnote-ref-10)
11. Решение по дело *Schrems II*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Съвместно становище 2/2021 на ЕКЗД и ЕНОЗД във връзка с Решението за изпълнение на Европейската комисия относно общите договорни клаузи за трансфера на лични данни към трети държави по въпросите, посочени в член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679. [↑](#footnote-ref-12)