

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) …/…,

XXX,

kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus),[[1]](#footnote-1) eriti selle artikli 28 lõiget 7 ja artikli 46 lõike 2 punkti c,

ning arvestades järgmist:

1. Tehnoloogia areng teeb võimalikuks piiriülesed andmevood, mis on vajalikud rahvusvahelise koostöö ja rahvusvahelise kaubanduse laiendamiseks. Samal ajal on isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse vaja tagada, et ei kahjustataks määrusega (EL) 2016/679 tagatud füüsiliste isikute kaitse taset, sealhulgas ka edasisaatmise juhtudel[[2]](#footnote-2). Andmeedastust käsitlevad määruse (EL) 2016/679 V peatüki sätted on mõeldud selleks, et kindlustada isikuandmete kõrgetasemelise kaitse järjepidevus andmete edastamise korral kolmandasse riiki[[3]](#footnote-3).
2. Määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 1 kohaselt võib vastutav töötleja või volitatud töötleja artikli 45 lõike 3 kohase kaitse piisavuse otsuse puudumise korral edastada isikuandmeid kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile üksnes juhul, kui ta on sätestanud asjakohased kaitsemeetmed, ning tingimusel, et andmesubjektide kohtulikult kaitstavad õigused ja tõhusad õiguskaitsevahendid on kättesaadavad. Need kaitsemeetmed võidakse näha ette artikli 46 lõike 2 punkti c kohaselt vastu võetud standardsete andmekaitseklauslitega.
3. Lepingu tüüptingimuste roll piirdub andmete rahvusvahelise edastamise korral asjakohaste andmekaitsemeetmete tagamisega. Seetõttu on isikuandmeid kolmandasse riiki edastaval vastutaval või volitatud töötlejal (edaspidi „andmeeksportija“) ja isikuandmeid vastu võtval vastutaval või volitatud töötlejal (edaspidi „andmeimportija“) õigus kaasata need lepingu tüüptingimused laiemasse lepingusse ja lisada muid tingimusi või täiendavaid kaitsemeetmeid, tingimusel et need ei lähe otseselt ega kaudselt vastuollu lepingu tüüptingimustega ega piira andmesubjektide põhiõigusi ega -vabadusi. Vastutavaid töötlejaid ja volitatud töötlejaid ergutatakse nägema ette täiendavaid kaitsemeetmeid lepinguliste kohustuste abil, mis täiendavad lepingu tüüptingimusi[[4]](#footnote-4). Lepingu tüüptingimuste kasutamine ei piira andmeeksportija ja/või andmeimportija mis tahes lepingulisi kohustusi tagada kohaldatavate privileegide ja immuniteetide järgimine.
4. Lisaks lepingu tüüptingimuste kasutamisele, et näha määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 1 kohaste edastamiste puhul ette asjakohased kaitsemeetmed, peab andmeeksportija vastutava või volitatud töötlejana täitma oma üldisi määrusest (EL) 2016/679 tulenevaid kohustusi. Need kohustused hõlmavad vastutava töötleja kohustust anda määruse (EL) nr 2016/679 artikli 13 lõike 1 punkti f ja artikli 14 lõike 1 punkti f kohaselt andmesubjektidele teavet asjaolu kohta, et ta kavatseb edastada nende isikuandmed kolmandasse riiki. Määruse (EL) 2016/679 artikli 46 kohaste edastamiste puhul peab selline teave sisaldama viidet asjakohastele kaitsemeetmetele ja vastava teabe koopia saamise viisile või kohale, kus see on tehtud kättesaadavaks.
5. Komisjoni otsused 2001/497/EÜ[[5]](#footnote-5) ja 2010/87/EL[[6]](#footnote-6) sisaldavad lepingu tüüptingimusi, mille eesmärk on lihtsustada liidus asutatud vastutava töötleja jaoks isikuandmete edastamist vastutavale või volitatud töötlejale kolmandas riigis, kus pakutav kaitsetase ei ole piisav. Need otsused põhinesid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivil 95/46/EÜ[[7]](#footnote-7).
6. Määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 5 kohaselt jäävad otsus 2001/497/EÜ ja otsus 2010/87/EL kehtima, kuni neid selle määruse artikli 46 lõike 2 kohaselt vastuvõetud otsusega vajaduse korral muudetakse, nad asendatakse või tunnistatakse kehtetuks. Otsustes sisalduvaid lepingu tüüptingimusi oli määruse (EL) 2016/679 kohaseid uusi nõudeid arvestades vaja ajakohastada. Lisaks on alates nende otsuste vastuvõtmisest toimunud digitaalmajanduses märkimisväärseid muutusi, mille käigus on järjest enam kasutusele võetud uusi ja keerukamaid töötlemistoiminguid, mis sageli hõlmavad mitut andmeimportijat ja -eksportijat, pikki ja keerulisi töötlemisahelaid ning muutuvaid ärisuhteid. See nõuab lepingu tüüptingimuste ajakohastamist, et need peegeldaksid paremini uut tegelikkust ehk hõlmaksid lisandunud töötlemis- ja edastamisolukordi ning võimaldaksid suuremat paindlikkust, näiteks seoses nende isikute arvuga, kellel on võimalik lepinguga liituda.
7. Vastutav või volitatud töötleja võib kasutada käesoleva otsuse lisas sätestatud lepingu tüüptingimusi, et näha ette määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 1 tähenduses asjakohased kaitsemeetmed isikuandmete edastamisel kolmandas riigis asuvale vastutavale või volitatud töötlejale, ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 kohase rahvusvahelise edastamise mõiste tõlgendamist. Lepingu tüüptingimusi võib selliste edastamiste puhul kasutada üksnes niivõrd, kuivõrd importija teostatav töötlemine ei kuulu määruse (EL) 2016/679 kohaldamisalasse. See hõlmab ka isikuandmete edastamist vastutavalt või volitatud töötlejalt, kes ei asu liidus, kuivõrd selle töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2016/679 (selle artikli 3 lõike 2 kohaselt), sest see on seotud kaupade või teenuste pakkumisega liidus asuvatele andmesubjektidele või nende tegevuse jälgimisega, kui see tegevus toimub liidus.
8. Arvestades, et määrus (EL) 2016/679 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725[[8]](#footnote-8) on üldiselt vastavusse viidud, peaks lepingu tüüptingimusi olema võimalik kasutada määruse (EL) 2018/1725 artikli 29 lõikes 4 osutatud viisil ka lepingus, millega kolmandas riigis asuvale alamtöötlejale edastab isikuandmeid volitatud töötleja, kes ei ole liidu institutsioon ega organ, aga kelle suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2016/679 ja kes töötleb isikuandmeid liidu institutsiooni või organi nimel vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artiklile 29. Kui selles lepingus kajastuvad samad andmekaitsekohustused kui vastutava töötleja ja volitatud töötleja vahelises määruse (EL) 2018/1725 artikli 29 lõike 3 kohases lepingus või muus õigusaktis, eeskätt kui tehniliste ja korralduslike meetmete kohta antakse piisavad tagatised, et tagada töötlemise vastavus selle määruse nõuetele, tagatakse sellega vastavus määruse (EL) 2018/1725 artikli 29 lõikele 4. Eelkõige kehtib see siis, kui vastutav töötleja ja volitatud töötleja kasutavad lepingu tüüptingimusi, mis sisalduvad komisjoni rakendusotsuses määruse (EL) 2016/679 artikli 28 lõike 7 ning määruse (EL) 2018/1725 artikli 29 lõike 7 kohaste vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate vaheliste lepingute tüüptingimuste kohta[[9]](#footnote-9).
9. Kui töötlemine hõlmab andmete edastamist vastutavatelt töötlejatelt, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2016/679, volitatud töötlejatele, kes ei kuulu selle territoriaalsesse kohaldamisalasse, või volitatud töötlejatelt, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2016/679, alamtöötlejatele, kes ei kuulu selle territoriaalsesse kohaldamisalasse, peaksid need käesoleva otsuse lisas sätestatud lepingu tüüptingimused võimaldama täita ka määruse (EL) 2016/679 artikli 28 lõigete 3 ja 4 nõudeid.
10. Käesoleva otsuse lisas sätestatud lepingu tüüptingimustes ühendatakse üldtingimused moodulipõhise käsitlusviisiga, et võtta arvesse erinevaid edastamisstsenaariume ning tänapäevaste töötlemisahelate keerukust. Lisaks üldtingimustele peaksid vastutavad ja volitatud töötlejad valima nende olukorras kehtiva mooduli, et lähtuda lepingu tüüptingimustest neile tulenevates kohustustes sellest, milline on kõnealuse andmetöötluse puhul nende roll ja vastutus. Peaks olema võimalik, et lepingu tüüptingimusi järgib enam kui kaks poolt. Lisaks tuleks kogu aja jooksul, mil kehtib leping, mille osa need tüüptingimused moodustavad, lubada nende tingimustega ühineda ka täiendavatel vastutavatel ja volitatud töötlejatel andmeeksportijate või -importijatena.
11. Asjakohaste kaitsemeetmete pakkumiseks tuleks lepingu tüüptingimustega tagada, et sellel alusel edastatud isikuandmetele võimaldatud kaitsetase on sisuliselt samaväärne liidus tagatud kaitsetasemega[[10]](#footnote-10). Töötlemise läbipaistvuse tagamiseks tuleks andmesubjektidele anda lepingu tüüptingimuste koopia ning neid tuleks teavitada eelkõige töödeldavate isikuandmete liikidest, õigusest saada lepingu tüüptingimuste koopia ning mis tahes edasisaatmisest. Andmeimportija teostatav edasisaatmine ühes muus kolmandas riigis asuvale kolmandale isikule peaks olema lubatud üksnes siis, kui see kolmas isik ühineb lepingu tüüptingimustega, kui kaitse jätkuvus tagatakse muul viisil, või eriolukordades, näiteks andmesubjekti sõnaselgel teavitatud nõusolekul.
12. Mõningate eranditega, eelkõige seoses teatavate kohustustega, mis puudutavad eranditult andmeeksportija ja andmeimportija vahelist suhet, peaksid andmesubjektid soodustatud kolmandate isikutena saama tugineda lepingu tüüptingimustele ja vajaduse korral nõuda nende täitmist. Seetõttu, kuigi pooltel peaks olema lubatud lepingu tüüptingimusi reguleeriva õigusena valida ühe liikmesriigi õigus, peavad selles õiguses olema ette nähtud soodustatud kolmandate isikute õigused. Individuaalse õiguskaitse hõlbustamiseks tuleks lepingu tüüptingimustes nõuda, et andmeimportija teeks andmesubjektidele teatavaks kontaktpunkti ning tegeleks viivitamata mis tahes kaebuste või päringutega. Andmeimportija ja oma õigustele soodustatud kolmanda isikuna tugineva andmesubjekti vahelise vaidluse korral peaks andmesubjekt saama esitada kaebuse pädevale järelevalveasutusele või pöörduda vaidlusega ELi pädevatesse kohtutesse.
13. Selleks et tagada tulemuslik täitmine, tuleks andmeimportijalt nõuda, et ta nõustub sellisele asutusele ja sellistele kohtutele alluma ning kohustub täitma liikmesriigis kohaldatava õiguse kohast mis tahes siduvat otsust. Eelkõige peaks andmeimportija nõustuma sellega, et ta vastab päringutele, võimaldab enda juures auditeid ning järgib järelevalveasutuse vastu võetud meetmeid, sealhulgas parandus- ja kompensatsioonimeetmeid. Lisaks peaks andmeimportijal olema võimalik pakkuda andmesubjektidele võimalust tasuta pöörduda õiguskaitse saamiseks sõltumatu vaidluste lahendamise organi poole. Kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikli 80 lõikega 1 peaks olema lubatud, et kui andmesubjektid seda soovivad, esindavad neid vaidlustes andmeimportijaga kas ühendused või muud organid.
14. Lepingu tüüptingimustega tuleks näha ette eeskirjad seoses vastutuse jagunemisega poolte vahel ja andmesubjektide suhtes ning eeskirjad kahjude hüvitamise kohta poolte vahel. Kui andmesubjekt kannab lepingu tüüptingimuste kohaste soodustatud kolmanda isiku õiguste rikkumise tagajärjel varalist või mittevaralist kahju, peaks tal olema õigus hüvitisele. See ei tohiks piirata määruse (EL) 2016/679 kohast mis tahes vastutust.
15. Kui andmed edastatakse volitatud töötlejana või alamtöötlejana tegutsevale andmeimportijale, tuleks kohaldada määruse (EL) 2016/679 artikli 28 lõikele 3 vastavaid konkreetseid nõudeid. Lepingu tüüptingimustega tuleks andmeimportijalt nõuda, et ta teeks kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik käesolevates tingimustes ettenähtud kohustuste täitmise tõendamiseks, ning võimaldaks andmeeksportijal teha töötlemistoimingute auditeid ja aitaks neile kaasa. Juhul, kui andmeimportija kaasab kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikli 28 lõigetega 2 ja 4 mis tahes alamtöötleja, tuleks lepingu tüüptingimustes sätestada eeskätt andmeeksportija antava üldise või eriloa menetlus ning nõue sõlmida alamtöötlejaga kirjalik leping, et tagada tingimuste järgimisega antava kaitsetasemega samaväärne tase.
16. Asjakohane on esitada lepingu tüüptingimustes erinevad kaitsemeetmed, mis hõlmavad konkreetset olukorda, kui liidus asuv volitatud töötleja edastab isikuandmeid kolmandas riigis asuvale vastutavale töötlejale, ning kajastada määruse (EL) 2016/679 kohaseid volitatud töötlejate piiratud iseseisvaid kohustusi. Eelkõige tuleks lepingu tüüptingimustes nõuda, et volitatud töötleja teavitaks vastutavat töötlejat, kui ta ei suuda järgida viimase juhiseid, sealhulgas kui need juhised lähevad vastuollu liidu andmekaitsealaste õigusaktidega, ning nõuda, et vastutav töötleja hoiduks mis tahes tegevusest, mis takistab volitatud töötlejal täita talle määrusest (EL) 2016/679 tulenevaid kohustusi. Samuti tuleks nõuda, et pooled aitaksid üksteist, kui on vaja vastata andmeimportija suhtes kohaldatava kohaliku õiguse või ELis andmetöötluse puhul määruse (EL) 2016/679 kohastele andmesubjekti päringutele ja taotlustele. Lisanõudeid, mis käsitlevad kolmanda sihtriigi seaduste mis tahes mõjusid vastutava töötleja tingimustele vastavusele, eeskätt seda, kuidas toimida edastatud isikuandmete avalikustamiseks kolmanda riigi avaliku sektori asutuste esitatud siduvate taotlustega, tuleks kohaldada juhul, kui liidu volitatud töötleja ühendab kolmanda riigi vastutavalt töötlejalt saadud isikuandmeid liidus asuva vastutava töötleja kogutud isikuandmetega. Sellised nõuded ei ole aga õigustatud, kui tegevuse edasiandmine hõlmab pelgalt vastutavalt töötlejalt saadud isikuandmete töötlemist ja tagasisaatmist ning kui see igal juhul kuulus ja kuulub kõnealuse kolmanda riigi kohtualluvusse.
17. Pooled peaksid suutma tõendada, et nad järgivad lepingu tüüptingimusi. Eelkõige tuleks andmeimportijalt nõuda, et ta säilitaks asjakohaseid dokumente tema vastutusel tehtavate töötlemistoimingute kohta ning teavitaks andmeeksportijat viivitamata, kui ta mis tahes põhjusel ei suuda tingimusi järgida. Kui andmeimportija rikub lepingutingimusi või ei suuda neid täita, peaks andmeeksportija omakorda peatama edastamise ning eriti tõsistel juhtudel peaks tal olema õigus leping lõpetada, kuivõrd see puudutab isikuandmete töötlemist lepingu tüüptingimuste kohaselt. Juhul kui lepingutingimuste täitmist mõjutavad kohalikud seadused, peaksid kehtima erieeskirjad. Enne lepingu lõpetamist edastatud isikuandmed ja nende mis tahes koopiad tuleks andmeeksportija valikul kas andmeeksportijale tagastada või täielikult hävitada.
18. Lepingu tüüptingimustes tuleks eelkõige Euroopa Kohtu praktikat[[11]](#footnote-11) silmas pidades ette näha konkreetsed kaitsemeetmed, et arvestada kolmanda sihtriigi õigusaktide igasugust mõju andmeimportija poolsele tingimuste täitmisele, eelkõige seda, kuidas toimida edastatud isikuandmete avalikustamiseks kolmanda riigi avaliku sektori asutuste esitatud siduvate taotlustega.
19. Lepingu tüüptingimuste kohast isikuandmete edastamist ja töötlemist ei tohiks toimuda, kui kolmanda riigi seadused ja tavad takistavad andmeimportijal neid tingimusi täitmast. Siinjuures ei peaks lepingu tüüptingimustega vastuolus olevaks pidama kohalikke seadusi ja tavasid, mis järgivad põhiõiguste ja -vabaduste olemust ega lähe kaugemale sellest, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne, et kaitsta mõnd määruse (EL) 2016/679 artikli 23 lõikes 1 loetletud eesmärkidest. Pooled peaksid garanteerima, et lepingu tüüptingimustes kokku leppimise ajal ei ole neil põhjust arvata, nagu ei oleks andmeimportija suhtes kohaldatavad seadused või tavad nende nõuetega kooskõlas.
20. Pooled peaksid eelkõige võtma arvesse edastamise konkreetseid asjaolusid (nagu lepingu sisu ja kestus, edastatavate andmete laad, saaja liik, töötlemise eesmärk), edastamise asjaolude suhtes asjakohaseid kolmanda sihtriigi seadusi ja tavasid ning lisaks lepingu tüüptingimustes sisalduvatele kehtestatud kaitsemeetmeid (sealhulgas isikuandmete edastamise ja sihtriigis töötlemise suhtes kohaldatavad asjakohased lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed). Mis puudutab nende seaduste ja tavade mõju lepingu tüüptingimuste täitmisele, siis võib üldhinnangu osana kaaluda eri elemente, sealhulgas usaldusväärset teavet seaduse praktilise kohaldamise kohta (näiteks kohtupraktika ja sõltumatute järelevalveorganite aruanded), taotluste olemasolu või puudumist samas tegevusvaldkonnas ja – rangetel tingimustel – andmeeksportija ja/või andmeimportija dokumenteeritud praktilist kogemust.
21. Andmeimportija peaks andmeeksportijat teavitama, kui tal on pärast lepingu tüüptingimustes kokku leppimist põhjust arvata, et ta ei suuda lepingu tüüptingimusi täita. Kui andmeeksportija saab sellise teate või saab muul viisil teada, et andmeimportija ei suuda enam lepingu tüüptingimusi täita, peaks ta olukorraga tegelemiseks selgitama välja asjakohased meetmed, konsulteerides vajaduse korral pädeva järelevalveasutusega. Need meetmed võivad hõlmata andmeeksportija ja/või andmeimportija võetud lisameetmeid, näiteks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Andmeeksportijalt tuleks nõuda edastamise peatamist, kui ta leiab, et asjakohaseid kaitsemeetmeid ei ole võimalik tagada või kui pädev järelevalveasutus annab sellise korralduse.
22. Võimaluse korral peaks andmeimportija teavitama andmeeksportijat ja andmesubjekti, kui ta saab avaliku sektori asutuselt (sealhulgas õigusasutuselt) sihtriigi seaduste kohaselt õiguslikult siduva taotluse avalikustada vastavalt lepingu tüüptingimustele edastatud isikuandmeid. Samamoodi peaks ta neid teavitama, kui ta saab teada, et avaliku sektori asutused on kolmanda sihtriigi seaduste kohaselt saanud nendele isikuandmetele otsejuurdepääsu. Kui andmeimportija ei suuda kõigile jõupingutustele vaatamata andmeeksportijat ja/või andmesubjekti teatavatest avalikustamistaotlustest teavitada, annab ta andmeeksportijale taotluste kohta võimalikult palju asjakohast teavet. Lisaks peaks andmeimportija andma andmeeksportijale korrapäraste ajavahemike järel koondteavet. Samuti tuleks andmeimportijalt nõuda, et ta dokumenteeriks laekunud avalikustamistaotlused ja antud vastuse ning teeks selle teabe vastava taotluse korral kättesaadavaks andmeeksportijale või pädevale järelevalveasutusele või mõlemale. Kui andmeimportija järeldab pärast nende taotluste seaduslikkuse läbivaatamist vastavalt sihtriigi seadustele, et kolmanda sihtriigi seaduste kohaselt esineb mõjuv põhjus pidada taotlust ebaseaduslikuks, peaks ta selle vaidlustama, sealhulgas asjakohasel juhul kõigi kättesaadavate kaebamisvõimaluste ärakasutamisega. Igal juhul peaks andmeimportija juhul, kui ta enam ei suuda lepingu tüüptingimusi täita, sellest teavitama andmeeksportijat, sealhulgas siis, kui see on juhtunud avalikustamistaotluse tagajärjel.
23. Kuna sidusrühmade vajadused, tehnoloogia ja töötlemistoimingud võivad muutuda, peaks komisjon määruse (EL) 2016/679 artiklis 97 osutatud korrapärase hindamise osana ja saadud kogemusi arvestades hindama lepingu tüüptingimuste toimimist.
24. Otsus 2001/497/EÜ ja otsus 2010/87/EL tuleks tunnistada kehtetuks kolm kuud pärast käesoleva otsuse jõustumist. Sellel ajavahemikul peaksid andmeeksportijad ja andmeimportijad saama määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 1 tähenduses ikka kasutada otsustes 2001/497/EÜ ja 2010/87/EL sätestatud lepingu tüüptingimusi. Andmeeksportijad ja andmeimportijad peaksid saama määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 1 tähenduses veel 15 kuu jooksul jätkata tuginemist otsustes 2001/497/EÜ ja 2010/87/EL sätestatud lepingu tüüptingimustele, et täita enne nende otsuste kehtetuks tunnistamise kuupäeva nende vahel sõlmitud lepingut, kui lepingu esemeks olevad töötlemistoimingud ei muutu ning tingimustele tuginemisega tagatakse, et isikuandmete edastamise suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 1 tähenduses asjakohaseid kaitsemeetmeid. Kui lepingus tehakse sellesisulisi muudatusi, tuleks andmeeksportijalt nõuda tuginemist uuele lepingukohasele andmete edastamise alusele, eeskätt asendades olemasolevad lepingu tüüptingimused käesoleva otsuse lisas sätestatud lepingu tüüptingimustega. Sama peaks kehtima lepinguga hõlmatud töötlemistoimingute jaoks alltöövõtu korras volitatud töötleja (alamtöötleja) kasutamisel.
25. Määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõike 1 ja 2 kohaselt konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektori ja Euroopa Andmekaitsenõukoguga ning 14. jaanuaril 2021. aastal esitasid nad ühisarvamuse,[[12]](#footnote-12) mida on käesoleva otsuse koostamisel arvesse võetud.
26. Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikli 93 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Lisas sätestatud lepingu tüüptingimusi peetakse asjakohaseks kaitsemeetmeks määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 1 ja lõike 2 punkti c tähenduses, kui vastutav töötleja või volitatud töötleja, kelle suhtes kõnealust määrust (andmeeksportija), edastab isikuandmeid vastutavale töötlejale või volitatud töötlejale (alamtöötlejale), kelle tehtava andmetöötluse suhtes ei kohaldata seda määrust (andmeimportija).
2. Samuti sätestatakse lepingu tüüptingimustes vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate õigused ja kohustused määruse (EL) 2016/679 artikli 28 lõigetes 3 ja 4 osutatud küsimustes seoses isikuandmete edastamisega vastutavalt töötlejalt volitatud töötlejale või volitatud töötlejalt alamtöötlejale.

Artikkel 2

Kui liikmesriigi pädevad asutused kasutavad määruse (EL) 2016/679 artikli 58 kohaseid parandusvolitusi vastusena olukorrale, kus andmeimportija suhtes kohaldatakse või hakatakse kohaldama kolmanda sihtriigi seadusi või tavasid, mis takistavad tal täita lisas sätestatud lepingu tüüptingimusi ning seetõttu peatatakse või keelustatakse andmete edastamine kolmandatesse riikidesse, teavitab asjaomane liikmesriik viivitamata komisjoni, kes edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

Artikkel 3

Osana määruse (EL) 2016/679 artiklis 97 nõutud korrapärasest hindamisest hindab komisjon lisas sätestatud lepingu tüüptingimuste praktilist kohaldamist kogu saadaoleva teabe põhjal.

Artikkel 4

1. Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.
2. Otsus 2001/497/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates [Väljaannete Talitus, palun sisestada kuupäev: kolm kuud pärast artikli 4 lõikes 1 osutatud kuupäeva].
3. Otsus 2010/87/EL tunnistatakse kehtetuks alates Väljaannete Talitus, palun sisestada kuupäev: kolm kuud pärast artikli 4 lõikes 1 osutatud kuupäeva].
4. Otsuse 2001/497/EÜ või otsuse 2010/87/EL alusel enne [Väljaannete Talitus, palun sisestada sama kuupäev kui artikli 4 lõigetes 2 ja 3] sõlmitud lepinguid käsitatakse nii, et need pakuvad kuni [Väljaannete Talitus, palun sisestada kuupäev: 15 kuud alates artikli 4 lõigetes 2 ja 3 osutatud kuupäevast] asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 1 tähenduses, tingimusel et lepingu esemeks olevad töötlemistoimingud ei muutu ning tingimustele tuginemisega tagatakse isikuandmete edastamise suhtes asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamine.

Brüssel,

Komisjoni nimel

president   
 Ursula VON DER LEYEN

1. ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Määruse (EL) 2016/679 artikkel 44. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vt ka Euroopa Kohtu 16. juuli 2020. aasta otsus kohtuasjas C-311/18, Data Protection Commissioner *vs*. Facebook Ireland Ltd ja Maximillian Schrems („Schrems II“), ECLI:EU:C:2020:559, punkt 93. [↑](#footnote-ref-3)
4. Määruse (EL) 2016/679 põhjendus 109. [↑](#footnote-ref-4)
5. Komisjoni 15. juuni 2001. aasta otsus 2001/497/EL kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta direktiivi 95/46/EÜ alusel (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 19). [↑](#footnote-ref-5)
6. Komisjoni 5. veebruari 2010. aasta otsus 2010/87/EL kolmandates riikides asuvatele volitatud töötlejatele isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta nõukogu ja Euroopa Parlamendi direktiivi 95/46/EÜ alusel (ELT L 39, 12.2.2010, lk 5). [↑](#footnote-ref-6)
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31). [↑](#footnote-ref-7)
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39). Vt põhjendus 5. [↑](#footnote-ref-8)
9. C(2021)3701. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Schrems II*, punktid 96 ja 103. Vt ka määruse (EL) 2016/679 põhjendused 108 ja 114. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Schrems II*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori ühisarvamus 2/2021, mis käsitleb Euroopa Komisjoni rakendusotsust kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta määruse (EL) 2016/679 artikli 46 lõike 2 punktis c osutatud küsimustes. [↑](#footnote-ref-12)