Parti III.7 - FORMOLA TA’ INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR L-GĦAJNUNA GĦALL-FINANZJAMENT TA’ RISKJU

*Imla din il-formola ta’ informazzjoni supplimentari, flimkien mal-formola ta’ “Informazzjoni ġenerali”, sabiex tinnotifika kwalunkwe skema ta’ għajnuna koperta mil-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni ta’ investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju (“RFG”)[[1]](#footnote-1). Ikkonsulta l-paragrafu 35 tal-RFG għad-definizzjonijiet.*

*Flimkien ma’ din il-Formola ta’ Informazzjoni Supplimentari, ibgħat   
“valutazzjoni ex ante” fil-fond li tagħti prova tal-falliment speċifiku tas-suq jew ostaklu rilevanti ieħor, u li tiġġustifika kif l-iskema notifikata hija meħtieġa, xierqa u proporzjonata biex tindirizzahom*[[2]](#footnote-2).

1. Kamp ta’ applikazzjoni

1.1. Raġunijiet għan-notifika tal-iskema:

(a)  L-iskema ma tikkonformax mar-Regolament (UE) Nru 651/2014[[3]](#footnote-3). Identifika d-dispożizzjonijiet fil-bażi legali tal-iskema li jmorru lil hinn mir-Regolament (UE) Nru 651/2014 u indika liema huma dawn id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 651/2014 li jmorru lil hinn minnu:

(b)  L-iskema ma tikkonformax mar-Regolament *de minimis*[[4]](#footnote-4). Indika r-raġunijiet għaliex:

(c)  L-iskema ma tikkonformax mat-test tal-operatur f’ekonomija tas-suq f’livell wieħed jew aktar (fil-livell tal-investituri, fil-livell tal-intermedjarju finanzjarju u l-maniġer tiegħu, u fil-livell tal-impriżi li fihom isir l-investiment) (Ara l-Avviż tal-Kummissjoni dwar il-kunċett ta’ Għajnuna[[5]](#footnote-5); għas-self, issir referenza għall-Komunikazzjoni dwar ir-Rata ta’ Referenza[[6]](#footnote-6); għall-garanziji, issir referenza għall-Avviż dwar il-Garanziji[[7]](#footnote-7)). Speċifika r-raġunijiet għaliex:

(d)  L-iskema ma fihiex għajnuna u hija notifikata għal raġunijiet ta’ ċertezza legali.

1.2. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-iskema notifikata: Immarka kif xieraq biex tikkonforma:

(a)  L-iskema notifikata tintuża permezz ta’ intermedjarji finanzjarji jew pjattaformi ta’ negozjar alternattivi, għajr għall-inċentivi fiskali fuq investimenti diretti f’impriżi eliġibbli, (il-paragrafu 22 tal-RFG).

Ipprovdi r-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali:

(b)  L-iskema notifikata teskludi kumpaniji kbar, ħlief għal ditti b’kapitalizzazzjoni medja (“mid-caps”) li huma jew mid-caps żgħar jew mid-caps innovattivi (il-paragrafu 23 tal-RFG).

Ipprovdi r-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali:

(c)  L-iskema notifikata teskludi għajnuna ta’ finanzjament ta’ riskju lil kumpaniji elenkati fil-lista uffiċjali ta’ suq regolat (il-paragrafu 24 tal-RFG).

Ipprovdi r-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali:

(d)  L-iskema notifikata tinvolvi l-parteċipazzjoni minn investituri privati indipendenti (il-paragrafu 25 tal-RFG).

Ipprovdi r-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali:

(e)  L-iskema notifikata tipprovdi li, fir-rigward ta’ qsim asimetriku tar-riskji u l-gwadanji bejn l-Istat u investituri privati, hemm riskju sostanzjali mġarrab mill-investituri privati jew li l-Istat jirċievi ċertu gwadann mill-investiment tiegħu (il-paragrafu 26 tal-RFG).

Ipprovdi r-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali:

(f)  L-iskema notifikata ma tistax tintuża sabiex tappoġġa akkwiżizzjonijiet maġġoritarji (il-paragrafu 27 tal-RFG).

Ipprovdi r-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali:

(g)  L-iskema notifikata tipprovdi li l-ebda għajnuna finanzjarja ta’ riskju mhi se tingħata lil impriżi f’diffikultà, kif definit fil-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta’ impriżi mhux finanzjarji f’diffikultà[[8]](#footnote-8) (Kun af li skont l-RFG, SMEs li kienu qed joperaw fi kwalunkwe suq għal mhux itwal mill-perjodu ta’ eliġibbiltà stabbilit fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014 li jikkwalifikaw għal investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju wara diliġenza dovuta mill-intermedjarju finanzjarju magħżul ma jiġux ikkunsidrati bħala impriżi f’diffikultà, sakemm ma jkunux soġġetti għal proċeduri ta’ insolvenza jew jissodisfaw il-kriterji skont il-liġi domestika tagħhom talli tqiegħdu fi proċedimenti kollettivi ta’ insolvenza fuq talba tal-kredituri tagħhom) (il-paragrafu 28(a) tal-RFG).

Ipprovdi r-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali:

(h)  L-iskema notifikata teskludi għajnuna lil impriżi li rċevew għajnuna illegali li għadha ma ġietx irkuprata bis-sħiħ (il-paragrafu 28(b) tal-RFG).

(i)  L-iskema notifikata ma tikkonċernax għajnuna għal attivitajiet marbutin mal-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi jew Stati Membri, jiġifieri għajnuna marbuta b’mod dirett mal-kwantitajiet esportati, l-istabbiliment u t-tħaddim ta’ network ta’ distribuzzjoni jew ma’ kostijiet oħrajn marbutin mal-attività ta’ esportazzjoni, kif ukoll għajnuna kontinġenti fuq l-użu ta’ prodotti domestiċi minflok dawk importati (il-paragrafu 29 tal-RFG).

(j)  L-iskema notifikata ma tagħmilx l-għajnuna soġġetta għall-obbligu li jintużaw prodotti li jsiru fuq livell nazzjonali jew servizzi nazzjonali; ma tiksirx il-libertà tal-istabbiliment, meta l-għajnuna tkun soġġetta għall-obbligu tal-intermedjarji finanzjarji, il-maniġers jew il-benefiċjarji finali tagħhom li jkollhom il-kwartieri ġenerali tagħhom fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat jew iċaqalquh lejn it-territorju ta’ dak l-Istat Membru; u ma timponix kundizzjonijiet li jiksru l-Artikolu 63 tat-Trattat dwar il-moviment liberu tal-kapital (il-paragrafu 41 tal-RFG)

2. Deskrizzjoni tal-iskema

2.1. Baġit tal-iskema:

(a) X’inhu l-ammont ta’ investiment totali (inkluż kemm is-sehem pubbliku kif ukoll privat) għal kull impriża destinatarja tul iċ-ċiklu ta’ investiment sħiħ għal kull impriża li tibbenefika mill-iskema (jiġifieri: mhux fis-sena)? Speċifika l-parti pubblika u privata:

(b) X’inhu d-daqs tal-baġit annwali tal-iskema?

(c) X’inhu d-daqs globali tal-baġit tal-iskema għad-durata kollha tagħha?

(d) X’ammont jinvolvi l-fond ta’ investiment imwaqqaf bl-iskema?

(e) L-iskema se tiġi kofinanzjata minn fondi tal-Unjoni (Fond InvestEU, Fond Soċjali Ewropew, Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, oħrajn)? Speċifika liema fond tal-Unjoni:

2.2. Durata tal-iskema:

(a) X’inhi d-durata tal-iskema? (Speċifika d-dati tad-dħul fis-seħħ tagħha u d-data ta’ tmiem tagħha)

(b) X’inhi d-durata prevista tal-perjodu ta’ investiment?

(c) X’inhi d-durata prevista tal-perjodu ta’ parteċipazzjoni?

(d) Hemm dati ta’ tmiem differenti għal forom differenti ta’ għajnuna skont l-iskema?

2.3. Impriżi destinatarji li huma l-benefiċjarji finali tal-iskema notifikata: Il-valutazzjoni *ex ante*[[9]](#footnote-9) turi l-ħtieġa li l-impriżi li ġejjin ikunu d-destinatarji tal-iskema bħala benefiċjarji finali (il-paragrafi 53 sa 66 tal-RFG)

(a)  Mid-caps żgħar (impriża li mhix SME u (i) li n-numru ta’ impjegati tagħha ma jaqbiżx 499, ikkalkulat skont l-Artikoli 3 sa 6 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 651/2014, u (ii) li l-fatturat annwali tagħha ma jaqbiżx EUR 100 miljun jew li l-karta tal-bilanċ annwali tagħha ma taqbiżx EUR 86 miljun). B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

(b)  Mid-caps innovattivi kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014. B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika u ġustifikazzjoni xierqa:

(c)  Impriżi li jirċievu l-investiment ta’ finanzjament ta’ riskju inizjali waqt li jkunu ilhom joperaw fi kwalunkwe suq għal aktar mill-perjodu ta’ eliġibbiltà stabbilit fl-Artikolu 21, il-paragrafu 3, l-ittra b tar-Regolament (UE) Nru 651/2014. B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

(d)  Negozji ġodda u SMEs li jeħtieġu investiment ta’ finanzjament ta’ riskju (inklużi pubbliċi u privati) ta’ ammont li jaqbeż l-ammont massimu ta’ EUR 16,5 miljun għal kull impriża eliġibbli stabbilit fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014. B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

(e)  Pjattaformi ta’ negozjar alternattivi li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014. B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

(f)  Oħrajn:

B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

2.4. Strumenti finanzjarji: il-valutazzjoni *ex ante* turi ħtieġa għall-parametri ta’ tfassil li ġejjin li ma jikkonformawx mar-Regolament (UE) Nru 651/2014 (il-paragrafu 82 sa 88 tal-RFG):

(a)  Parteċipazzjoni tal-investituri privati indipendenti inqas mill-proporzjonijiet meħtieġa fl-Artikolu 21, il-paragrafu 12 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014 (il-paragrafi 82 u 83 tal-RFG).

B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

(b)  Strumenti finanzjarji b’parametri ta’ tfassil ogħla mil-limiti massimi pprovduti fl-Artikolu 21, il-paragrafu 10, l-ittri b (l-ewwel telf tal-Istat) u c (rata ta’ garanzija), tar-Regolament (UE) Nru 651/2014. jiġifieri meta l-investitur pubbliku jieħu iktar riskju minn dak awtorizzat mir-Regolament (UE) Nru 651/2014 (il-paragrafi 84 u 85 tal-RFG).

B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

(c)  Strumenti finanzjarji għajr garanziji fejn l-investituri, l-intermedjarji finanzjarji u l-maniġers tagħhom jintgħażlu billi tingħata preferenza lill-protezzjoni minn telf possibbli (jiġifieri protezzjoni kontra t-telf) fuq inċentivi pożittivi (jiġifieri redditi mill-profitti (il-paragrafi 86 sa 88 tal-RFG).

B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

(d)  Oħrajn:

B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

2.5. Strumenti fiskali: il-valutazzjoni *ex ante* turi li huma meħtieġa l-parametri ta’ tfassil li ġejjin li ma jikkonformawx mar-Regolament (UE) Nru 651/2014:

(a)  Inċentivi fiskali għal investituri korporattivi (inklużi intermedjarji finanzjarji jew il-maniġers tagħhom li jaġixxu bħala koinvestituri) (il-paragrafi 89 u 90 tal-RFG).

B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

(b)  Inċentivi fiskali għal investituri korporattivi għall-investiment fl-SMEs permezz ta’ pjattaforma tan-negozjar alternattiva (il-paragrafu 81 tal-RFG).

B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

(c)  Oħrajn:

B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi sommarju tal-evidenza ekonomika tagħha u ġustifikazzjoni xierqa:

2.6. Investituri privati li jipparteċipaw fl-iskema notifikata b’ekwità, self jew garanziji:

*(Ara d-definizzjoni ta’ “investitur privat indipendenti” fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014).*

(a) Ipprovdi l-karatteristiċi tal-investituri privati li jieħdu sehem fil-miżura (pereżempju investituri korporattivi, persuni fiżiċi, eċċ.):

(b) L-investituri privati jipprovdu ekwità, self jew garanziji fil-livell tal-intermedjarju finanzjarju (pereżempju fond tal-fondi) jew fil-livell tal-benefiċjarji finali? Speċifika l-livell u kemm:

(c) L-intermedjarji finanzjarji li jimplimentaw l-iskema (ara t-taqsima 2.7. li ġejja) jikkoinvestu huma wkoll (u b’hekk huma meqjusin ukoll bħala investituri privati)?

Iva. Speċifika:

Le.

2.7. Intermedjarji finanzjarji u entità fdata li timplimenta l-iskema notifikata:

*(Ara d-definizzjoni wiesgħa ta’ intermedjarju finanzjarju fil-paragrafu 35(11) tal-RFG; din tinkludi wkoll fondi b’personalità legali u mingħajrha)*

(a) Speċifika n-natura tal-intermedjarji finanzjarji li jimplimentaw l-iskema:

(b) L-implimentazzjoni tal-miżura tinvolvi “entità fdata” (kif definita fil-paragrafu 35(5) tal-RFG)?

Iva. Agħti d-dettalji:

Le.

(c) L-entità fdata tinvesti hi wkoll mal-Istat Membru mir-riżorsi tagħha stess?

Iva. Ipprovdi r-referenza għall-bażi legali li tawtorizza lill-entità fdata tagħmel dak il-koinvestiment:

Le.

(d) Kif tintgħażel l-entità fdata?

Permezz ta’ proċedura tal-għażla miftuħa, trasparenti, mhux diskriminatorja u oġġettiva. Speċifika:

Permezz ta’ ħatra diretta. Spjega l-metodu għall-kalkolu tal-kumpens tagħha biex timplimenta l-miżura, sabiex jiġi żgurat li mhijiex ikkumpensata żżejjed (il-paragrafu 150 tal-RFG):

(e) L-entità fdata tmexxi fond(i) li minnu/hom huwa pprovdut finanzjament skont l-iskema notifikata?

Iva.  Le.

(f) Il-karatteristiċi tal-kumpanija maniġerjali inkarigata mill-implimentazzjoni tal-miżura fil-livell tal-intermedjarju finanzjarju:

(g) Fil-każ ta’ bosta livelli ta’ intermedjarji finanzjarji involuti fl-iskema (inklużi fondi tal-fondi), ipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha għal kull livell tal-intermedjarju finanzjarju:

2.8. Hemm xi parti oħra involuta fl-iskema notifikata (ħlief l-awtorità pubblika li tagħti l-għajnuna, l-impriżi fil-mira, l-intermedjarji finanzjarji, u l-investituri privati)?

Iva. Speċifika:

Le.

2.9. Deskrizzjoni dettaljata tal-istrateġija ta’ investiment u tal-istrument(i) ta’ investiment:

* X’inhi l-istrateġija ta’ investiment tal-intermedjarju finanzjarju?
* Liema objettivi ta’ politika pubblika huma segwiti b’din l-istrateġija ta’ investiment?
* Ehmeż tpinġija sabiex turi l-istruttura tal-iskema u l-istrument(i) tagħha, fejn ikunu indikati l-partijiet involuti kollha, kemm huma involuti, kif ukoll, jekk xieraq, l-Anness li jiġbor fil-qosor it-tifsila kumplessiva tal-iskema notifikata.

* Iddeskrivi l-parametri ta’ tfassil biex tissolleċita investituri privati u intermedjarji finanzjarji biex juru l-interess tagħhom li jipparteċipaw fl-iskema notifikata, billi twieġeb għall-mistoqsijiet f’din it-taqsima.

2.9.1. Strumenti finanzjarji

*Il-miżuri ta’ għajnuna għall-finanzjament ta’ riskju fil-forma ta’ strumenti finanzjarji jridu:   
(1) jintużaw permezz ta’ intermedjarji finanzjarji (il-paragrafu 22 tal-RFG) u   
(2) jipprevedu l-parteċipazzjoni ta’ investituri privati (il-paragrafu 25 tal-RFG). Għalhekk, dawk il-miżuri huma magħmula minn tliet livelli: (i) intervent mill-Istat għal intermedjarji finanzjarji, (ii) investimenti minn intermedjarji finanzjarji f’impriżi benefiċjarji finali, u (iii) investiment minn investituri privati f’wieħed miż-żewġ livelli preċedenti.*

2.9.1.1. Intervent fil-livell ta’ intermedjarji finanzjarji

1. Intervent mill-Istat fil-livell ta’ intermedjarji finanzjarji

L-Istat jipprovdi dawn li ġejjin lill-intermedjarji finanzjarji (Immarka u imla kif xieraq):

Injezzjoni ta’ ekwità (inkluża kważi ekwità) mill-Istat fil-livell ta’ intermedjarji finanzjarji

1. Ipprovdi l-informazzjoni segwenti:

* Termini tal-injezzjoni ta’ ekwità (inkludi paragun mat-termini tas-suq għat-tali injezzjoni ta’ ekwità):

* Tip ta’ intermedjarju finanzjarju:

* Tip ta’ struttura ta’ finanzjament tal-intermedjarju finanzjarju (eż. fond ta’ investiment b’perċentwal ta’ parteċipazzjoni privata u pubblika; fond ta’ fondi bi struttura f’diversi stadji b’subfondi speċjalizzati, fond pubbliku li jikkoinvesti ma’ investituri privati fuq bażi ta’ kull tranżazzjoni) Spjega fid-dettall:

1. Fil-każ ta’ kważi ekwità, iddeskrivi fid-dettall in-natura tal-istrument previst:

1. Jekk hemm parteċipazzjoni privata f’dan il-livell (pereżempju investituri privati jipprovdu ekwità lill-intermedjarju finanzjarju flimkien mal-Istat):

* Indika l-proporzjonijiet ta’ parteċipazzjoni tal-investituri pubbliċi u privati:

* Indika t-tip ta’ trattament preferenzjali previst għall-benefiċċju tal-investituri privati li jieħdu sehem, kif deskritt fis-sejħa għal espressjoni ta’ interess (agħti dettalji):

Inċentivi pożittivi (kisba ta’ profitti aħjar):

Protezzjoni minn telf possibbli:

* Jekk karatteristiċi ta’ kondiviżjoni tat-telf mhux *pari passu* jmorru lil hinn mil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 21, il-paragrafu 10 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014, ipprovdi evidenza ekonomika u ġustifikazzjoni, b’referenza għall-valutazzjoni *ex ante* (il-paragrafu 113 tal-RFG):

* Jekk rilevanti, indika jekk il-biċċa mill-ewwel telf imġarrba mill-investitur pubbliku għandhiex limitu massimu (il-paragrafu 113 tal-RFG):

Iva. speċifika kif ġie stabbilit dan il-limitu massimu:

Le. Spjega:

1. Iddeskrivi kif inhu mfassal l-istrument sabiex jiġi żgurat l-allinjament tal-interessi bejn l-istrateġija ta’ investiment tal-intermedjarju finanzjarju u l-objettivi tal-politika pubblika:

1. Ipprovdi spjegazzjoni dettaljata tad-durata tal-istrument jew tal-istrateġija ta’ ħruġ fil-bażi tal-investiment fl-ekwità, u kif il-ħruġ huwa ppjanat b’mod strateġiku mill-investitur pubbliku:

1. Informazzjoni rilevanti oħra:

Strumenti ta’ dejn iffinanzjati: strumenti ta’ self (minn hawn ’il quddiem “self”) fil-livell ta’ intermedjarji finanzjarji

1. Ipprovdi l-informazzjoni segwenti:

* Tip ta’ self (pereżempju subordinat, kondiviżjoni tar-riskju ta’ portafoll): ipprovdi dettalji:

* Termini tas-self fil-miżura (inkludi paragun mat-termini tas-suq għat-tali self ukoll):

Daqs massimu tas-self:

Durata massima tas-self:

Kollateral jew rekwiżiti oħrajn:

Informazzjoni rilevanti oħra:

1. Ipprovdi referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-bażi legali li jipprojbixxu l-użu tal-għajnuna sabiex terġa’ tiffinanzja self eżistenti (il-paragrafu 46 tal-RFG):

1. Jekk f’dan il-livell isseħħ parteċipazzjoni privata (pereżempju investituri privati jipprovdu self lill-intermedjarju finanzjarju flimkien mal-Istat):

* Indika l-proporzjonijiet ta’ parteċipazzjoni tal-investituri/tas-selliefa pubbliċi u privati:

B’mod partikolari, fil-każ ta’ self ta’ kondiviżjoni tar-riskju tal-portafoll, x’inhi r-rata ta’ kofinanzjament tal-intermedjarju finanzjarju partikolari? Qed tinġibed l-attenzjoni tiegħek lejn il-fatt li r-rata ma għandhiex tkun inqas minn 30 % tal-valur tal-portafoll ta’ self sottostanti (il-paragrafu 117 tal-RFG): Ir-rata hija ... %

* Iddeskrivi l-kondiviżjoni tar-riskju u l-gwadanji bejn l-investituri jew is-selliefa pubbliċi u privati:

Meta l-investitur/is-sellief pubbliku jassumi pożizzjoni tal-ewwel telf li tkun iktar mil-limitu massimu stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 651/2014 (jiġifieri 25 %), għandu jiġi ġġustifikat b’referenza għal falliment serju tas-suq identifikat fil-valutazzjoni *ex ante* (il-paragrafu 116 tal-RFG). Ipprovdi sommarju ta’ tali ġustifikazzjoni:

* Jekk hemm mekkaniżmi oħrajn ta’ mitigazzjoni tar-riskju għall-benefiċċju tal-investituri/tas-selliefa privati, spjega:

1. X’inhu l-mekkaniżmu ta’ trasferiment (kif meħtieġ mill-paragrafu 106 tal-RFG) li jiżgura li l-intermedjarju finanzjarju jgħaddi l-vantaġġ li jirċievi mingħand l-Istat lill-impriżi benefiċjarji finali? X’rekwiżiti jrid japplika l-intermedjarju finanzjarju (pereżempju f’termini tar-rata tal-imgħax, il-kollateral, il-klassi tar-riskju) għall-benefiċjarji finali (ipprovdi dettalji preċiżi ħafna)? Agħti wkoll dettalji rigward kemm il-portafoll li se jinbena bil-miżura se jmur lil hinn mill-politika standard ta’ riskju ta’ kreditu tal-intermedjarju finanzjarju.

1. Iddeskrivi kif inhu mfassal l-istrument sabiex jiġi żgurat l-allinjament tal-interessi bejn l-istrateġija ta’ investiment tal-intermedjarju finanzjarju u l-objettivi tal-politika pubblika:

1. Spjega fid-dettall id-durata tal-istrument jew tal-istrateġija ta’ ħruġ fil-bażi tal-investiment fi strumenti ta’ dejn, u kif il-ħruġ huwa ppjanat b’mod strateġiku mill-investitur pubbliku:

1. Informazzjoni rilevanti oħra:

Strumenti ta’ dejn mhux iffinanzjati: garanziji mill-Istat fil-livell tal-intermedjarji finanzjarji fuq tranżazzjonijiet sottostanti mal-benefiċjarji finali

1. Agħti referenza għad-dispożizzjoni finali tal-bażi legali li teħtieġ li t-tranżazzjonijiet eliġibbli koperti mill-garanzija jridu jkunu tranżazzjonijiet ta’ self ta’ finanzjament tar-riskju eliġibbli oriġinati ġodda, inklużi strumenti ta’ lokazzjoni, kif ukoll strumenti ta’ investiment ta’ kważi ekwità, iżda mhux strumenti ta’ ekwità (il-paragrafu 118 tal-RFG):

1. Il-garanziji għall-intermedjarji finanzjarji jkopru portafoll ta’ tranżazzjonijiet sottostanti u, mhux tranżazzjoni sottostanti waħda?

Iva.  Le.

1. It-tip ta’ garanzija:

Limitu massimu: il-limitu massimu garantit huwa …%

(Qed tinġibed l-attenzjoni tiegħek lejn il-fatt li dan il-limitu massimu japplika għal portafolli miżmuma minn intermedjarji finanzjarji u huwa rrakkomandat li r-rata massima ma tkunx iktar minn 35 % (il-paragrafu 120 tal-RFG); Agħti r-raġunijiet għal dik ir-rata:

Barra minn hekk, immarka sabiex tispeċifika jekk:

(a)  Ir-rata massima tkopri biss it-telf mistenni; jew

(b)  Ir-rata massima tkopri telf mhux mistenni wkoll; F’dan il-każ, uri kif l-ipprezzar tal-garanzija jirrifletti din il-kopertura addizzjonali tar-riskju:

Mingħajr limitu; f’dan il-każ, iġġustifika l-bżonn u kif l-ipprezzar tal-garanzija jirrifletti din il-kopertura addizzjonali tar-riskju mill-garanzija:

* Kontrogaranzija (garanzija għall-istituzzjonijiet ta’ garanzija)
* Oħrajn: speċifika:

1. Rata ta’ garanzija (perċentwal tat-telf kopert mill-investitur pubbliku ta’ kull tranżazzjoni sottostanti (Ara d-definizzjoni fil-paragrafu 35(18) tal-RFG u kun af li r-rata ta’ garanzija ma tistax tkun iktar minn 90 % (il-paragrafu 119 tal-RFG)): …%;

Agħti r-raġuni għal dan il-livell ta’ kopertura:

1. It-tranżazzjonijiet sottostanti koperti mill-garanzija:

* In-natura tat-tranżazzjonijiet sottostanti:

* Daqs nominali totali tat-tranżazzjonijiet sottostanti (f’EUR):

* L-ammont nominali massimu tat-tranżazzjoni sottostanti għal kull benefiċjarju finali:

* Durata tat-tranżazzjonijiet sottostanti:

* Karatteristiċi rilevanti oħrajn tat-tranżazzjonijiet sottostanti (klassifikazzjoni tar-riskju, oħrajn):

1. Iddeskrivi l-karatteristiċi l-oħrajn tal-garanzija (inkludi paragun mat-termini tas-suq għat-tali garanzija wkoll):

* Durata massima tal-garanzija: … (Kun af li normalment din ma għandhiex taqbeż l-10 snin (il-paragrafu 121 tal-RFG))
* Ipprovdi referenza għad-dispożizzjoni rilevanti fil-bażi legali li tistipula li l-garanzija trid titnaqqas jekk l-intermedjarju finanzjarju ma jinkludix ammont minimu ta’ investiment fil-portafoll matul perjodu speċifiku; u li t-tariffi impenjati huma meħtieġa għall-ammonti mhux użati:

* Huwa previst li tintalab tariffa ta’ garanzija?

Iva.  Le.

Speċifika liema parti se jkollha tħallas it-tariffa ta’ garanzija:

Iddeskrivi fid-dettall l-ipprezzar:

* Oħrajn:

1. X’inhu l-mekkaniżmu ta’ trasferiment (kif meħtieġ mill-paragrafu 106 tal-RFG) li jiżgura li l-intermedjarju finanzjarju jgħaddi l-vantaġġ li jirċievi mingħand l-Istat lill-impriżi benefiċjarji finali? X’rekwiżiti jrid japplika l-intermedjarju finanzjarju (pereżempju f’termini tar-rata tal-imgħax, tal-kollateral, tal-klassi tar-riskju) għall-benefiċjarji finali? Ipprovdi dettalji preċiżi ħafna. Spjega wkoll fid-dettall kemm il-portafoll li se jinbena bil-miżura se jmur lil hinn mill-politika standard ta’ riskju ta’ kreditu tal-intermedjarju finanzjarju.

1. Iddeskrivi kif inhu mfassal l-istrument sabiex jiġi żgurat l-allinjament tal-interessi bejn l-istrateġija ta’ investiment tal-intermedjarju finanzjarju u l-għanijiet tal-politika pubblika:

1. Ipprovdi spjegazzjoni dettaljata tad-durata tal-istrument jew tal-istrateġija ta’ ħruġ li ssostni l-investiment fi strumenti ta’ dejn, u kif il-ħruġ huwa ppjanat b’mod strateġiku mill-investitur pubbliku:

1. Informazzjoni rilevanti oħra:

Strumenti finanzjarji oħra (iddeskrivi):

1. Intervent mill-intermedjarji finanzjarji f’livelli ulterjuri ta’ intermedjarji finanzjarji

Jista’ jkun hemm soluzzjonijiet (inklużi strutturi tal-fond ta’ fondi), li bihom, pereżempju, l-Istat jipprovdi ekwità, self jew garanziji lil intermedjarju finanzjarju, li, min-naħa tiegħu, jipprovdi ekwità, self jew garanziji lil intermedjarju finanzjarju ieħor, li eventwalment jipprovdi investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju lil benefiċjarji finali. F’ każijiet bħal dawk fejn hemm it-tieni livell, jew livelli oħrajn ta’ intermedjarji finanzjarji involuti fl-iskema, ipprovdi hawn l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa fit-Taqsima 2.9.1.1.A) dwar Ekwità/Self/Garanziji/Strumenti finanzjarji oħrajn, kif applikabbli, għal kull livell addizzjonali ta’ intermedjarju finanzjarju:

2.9.1.2. Investiment ta’ finanzjament ta’ riskju minn intermedjarji finanzjarji f’benefiċjarji finali

L-investiment ta’ finanzjament ta’ riskju fil-benefiċjarji finali jieħu l-forma li ġejja (Immarka u imla kif xieraq):

Investiment ta’ ekwità (inkl. kważi ekwità) minn intermedjarji finanzjarji fil-benefiċjarji finali

(a) Fil-każ ta’ kważi ekwità, iddeskrivi fid-dettall in-natura tal-istrument previst:

(b) Ipprovdi t-termini tal-investiment ta’ ekwità fid-dettall (inkludi wkoll paragun mat-termini tas-suq għat-tali investiment ta’ ekwità):

(c) Iddeskrivi l-karatteristiċi kollha tal-investimenti li jridu jsiru mill-intermedjarju finanzjarju fid-dettall, inklużi r-rekwiżiti li l-istrateġija ta’ investiment tal-intermedjarji finanzjarji eliġibbli għandha tirrispetta:

(d) Ipprovdi spjegazzjoni dettaljata tad-durata tal-istrument jew tal-istrateġija ta’ ħruġ li hija fil-bażi tal-investiment f’ekwità:

(e) Jekk isseħħ parteċipazzjoni privata f’dan il-livell (pereżempju investituri privati jipprovdu ekwità lill-benefiċjarji finali wkoll):

* Indika l-proporzjon tal-parteċipazzjoni privata:

* Indika t-tip ta’ trattament preferenzjali previst għall-benefiċċju tal-investituri privati li jieħdu sehem, kif deskritt fis-sejħa għal espressjoni ta’ interess (agħti dettalji):

Inċentivi pożittivi:

Protezzjoni minn telf possibbli:

* Jekk karatteristiċi ta’ kondiviżjoni tat-telf mhux *pari passu* jmorru lil hinn mil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 21, il-paragrafu 10 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014, ipprovdi evidenza ekonomika u ġustifikazzjoni, b’referenza għall-valutazzjoni *ex ante* (il-paragrafu 113 tal-RFG):

* Jekk rilevanti, indika jekk il-biċċa mill-ewwel telf imġarrba mill-investitur pubbliku għandhiex limitu massimu (il-paragrafu 113 tal-RFG):

Iva. Speċifika kif ġie stabbilit il-limitu massimu:

Le. Spjega:

Strumenti ta’ dejn iffinanzjati: self minn intermedjarji finanzjarji lil benefiċjarji finali

* Tip ta’ self: ipprovdi dettalji:

* Termini tas-self fil-miżura (inkludi paragun mat-termini tas-suq għat-tali self ukoll):

* Daqs massimu tas-self għal kull benefiċjarju:

* Durata massima tas-self:

* Ipprovdi spjegazzjoni dettaljata tad-durata tal-istrument jew tal-istrateġija ta’ ħruġ li hija l-bażi tal-investiment fl-istrumenti ta’ dejn:

* Klassifikazzjoni tar-riskju tal-benefiċjarji finali:

* Kollateral jew rekwiżiti oħrajn:

* Informazzjoni rilevanti oħra:

* Jekk isseħħ parteċipazzjoni privata f’dan il-livell (pereżempju investituri privati jipprovdu self lill-benefiċjarji finali wkoll):

Indika l-proporzjon tal-parteċipazzjoni privata:

Iddeskrivi l-kondiviżjoni ta’ riskju u gwadann bejn l-investituri pubbliċi u dawk privati:

B’mod partikolari, jekk l-investitur pubbliku jassumi l-ewwel telf, f’liema livell huwa stabbilit il-limitu massimu? Limitu massimu ta’ … %. (Kun af li huwa rakkomandat li dan il-livell massimu ma jaqbiżx il-35 % (il-paragrafu 116 tal-RFG))

Meta l-investitur jew is-sellief pubbliku jassumi pożizzjoni tal-ewwel telf li taqbeż il-limitu massimu stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 651/2014 (jiġifieri 25 %), iġġustifika dan b’referenza għal miżuri mmirati esklussivament lejn negozji ġodda u SMEs qabel l-ewwel bejgħ kummerċjali tagħhom jew fl-istadju tal-prova tal-kunċett, b’referenza għal falliment serju tas-suq identifikat fil-valutazzjoni *ex ante* jew ostaklu rilevanti ieħor (il-paragrafu 116 tal-RFG) u pprovdi sommarju għal tali ġustifikazzjoni:

Jekk hemm mekkaniżmi oħrajn ta’ mitigazzjoni tar-riskju għall-benefiċċju tal-investituri/tas-selliefa privati, spjega:

Strumenti ta’ dejn mhux iffinanzjati: garanziji minn intermedjarji finanzjarji lil benefiċjarji finali:

1. Ipprovdi n-natura u t-termini tal-garanziji fid-dettall (inkludi paragun mat-termini tas-suq għat-tali garanziji wkoll):

1. Agħti referenza għad-dispożizzjoni finali tal-bażi legali li teħtieġ li t-tranżazzjonijiet eliġibbli koperti mill-garanzija jridu jkunu tranżazzjonijiet ta’ self ta’ finanzjament tar-riskju eliġibbli oriġinati ġodda, inklużi strumenti ta’ lokazzjoni, kif ukoll strumenti ta’ investiment ta’ kważi ekwità, iżda mhux strumenti ta’ ekwità (il-paragrafu 118 tal-RFG):

1. Ipprovdi n-natura u t-termini tat-tranżazzjonijiet sottostanti:

Strumenti finanzjarji oħra

* Iddeskrivi l-istrument finanzjarju li għandu jiġi implimentat bil-miżura:

* Ipprovdi deskrizzjoni dettaljata tal-elementi kollha li jinsabu fit-taqsima 2.9.1.2 hawn fuq sa fejn huma applikabbli għall-istrument finanzjarju magħżul:

2.9.2. Strumenti fiskali:

*Imla din it-taqsima kollha għal kull inċentiv fiskali. F’każ li l-miżura tkun tipprovdi għal bosta forom ta’ inċentivi fiskali, imla s-sett ta’ mistoqsijiet għal kull forma ta’ għajnuna.*

* Inċentiv fiskali mogħti għal:

(a)  Investimenti diretti f’impriżi

(b)  Investimenti indiretti f’impriżi (jiġifieri permezz ta’ intermedjarji finanzjarji)

(c)  Investimenti indiretti f’impriżi li jsiru permezz ta’ pjattaforma tan-negozjar alternattiva

* Inċentiv fiskali mogħti lil:

(a)  investituri korporattivi

(b)  investituri li huma persuni fiżiċi, għal investimenti li jaqgħu barra l-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 651/2014:

* Forma ta’ inċentiv fisklai:

(a)  ħelsien mit-taxxa fuq id-dħul applikabbli fuq il-bażi taxxabbli

(b)  waqfien temporanju tat-taxxa fuq id-dħul applikabbli fuq l-obbligazzjoni ta’ taxxa pagabbli

(c)  ħelsien mit-taxxa fuq il-gwadanji kapitali

(d)  ħelsien mit-taxxa fuq id-dividendi

(e)  oħrajn:

* Iddeskrivi fid-dettall il-kundizzjonijiet li l-investiment irid jissodisfa biex ikun jista’ jibbenefika mill-inċentiv fiskali:

* Iddeskrivi fid-dettall il-kalkolu tal-inċentiv fiskali inkluż: (i) il-perċentwal massimu tal-ammont investit li l-investitur jista’ jitlob bi skop ta’ ħelsien mit-taxxa, (ii) l-ammont massimu tal-waqfien temporanju tat-taxxa li jista’ jitnaqqas mill-obbligazzjonijiet ta’ taxxa tal-investitur, u (iii) l-ammont massimu għal kull benefiċjarju:

* B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, ipprovdi evidenza ekonomika u ġustifikazzjoni għall-kategorija ta’ impriżi eliġibbli (il-paragrafu 123 tal-RFG):

* Ipprovdi evidenza li l-għażla tal-impriżi eliġibbli hija bbażata fuq sett strutturat sew ta’ rekwiżiti ta’ investiment, li jsir pubbliku permezz ta’ pubbliċità xierqa, u li jistabbilixxi l-karatteristiċi tal-impriżi eliġibbli li huma soġġetti għal falliment tas-suq jew ostaklu rilevanti ieħor (il-paragrafu 125 RFG):

* Durata massima tal-inċentiv fiskali previst:

*Kun af li l-iskemi fiskali għandu jkollhom durata massima ta’ 10 snin (il-paragrafu 126 tal-RFG).*

(a) Dan l-inċentiv fiskali huwa l-estensjoni ta’ miżura eżistenti?

Iva. Ipprovdi n-numru tal-każ tal-miżura eżistenti:

Le.

(b) Id-durata totali tal-iskema fiskali (inklużi l-iskemi predeċessuri tagħha, jekk hemm) jaqbeż l-10 snin?

Iva  Le

Jekk iva, speċifika jekk:

* twettqet valutazzjoni *ex ante* ġdida:

Iva  Le

* il-miżura eżistenti kienet soġġetta għal evalwazzjoni *ex post*:

Iva  Le

(c) Spjega l-karatteristiċi speċifiċi tas-sistema fiskali nazzjonali li huma rilevanti għal fehim sħiħ tal-inċentiv fiskali:

(d) Iddeskrivi kull inċentiv fiskali relatat / simili / rilevanti li diġà jeżisti fl-Istat Membru kif ukoll ir-rabta bejniethom u l-inċentiv fiskali nnotifikat:

(e) L-inċentiv fiskali huwa miftuħ għall-investituri kollha li jissodisfaw il-kriterji applikabbli, mingħajr diskriminazzjoni fir-rigward tal-post ta’ stabbiliment tagħhom (il-paragrafu 128 tal-RFG)?

Iva  Le

*Ġib prova tal-pubbliċità adegwata rigward il-kamp ta’ applikazzjoni u l-parametri tekniċi (inklużi limiti massimi u livelli massimi, ammont massimu tal-investiment) tal-miżura (il-paragrafu 128 tal-RFG):*

(f) L-investiment totali għal kull impriża benefiċjarja huwa iktar mill-ammont massimu ta’ EUR 16,5 miljun għal kull impriża eliġibbli stabbilit fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014 (il-paragrafu 151 tal-RFG)?

Iva  Le

(g) Jekk dan l-ammont huwa ogħla, iġġustifika dan b’referenza għall-falliment tas-suq identifikat fil-valutazzjoni *ex ante*:

(h) L-ishma eliġibbli huma ishma b’riskju sħiħ, ordinarji li jinħarġu ġodda minn impriża eliġibbli kif definiti fil-valutazzjoni *ex ante*, u jridu jkunu ilhom miżmuma tal-inqas tliet snin (il-paragrafu 152 tal-RFG)?

Iva.

Le. Agħti d-dettalji dwar dan:

(i) Il-ħelsien mit-taxxa huwa disponibbli għal investituri li huma indipendenti mill-kumpanija li fiha jsir l-investiment (il-paragrafu 152 tal-RFG)?

Iva.

Le. Agħti d-dettalji dwar dan:

(j) Fil-każ ta’ ħelsien mit-taxxa fuq id-dħul, x’inhu l-perċentwal massimu tal-ammont investit f’impriżi eliġibbli jista’ jilħaq il-ħelsien mit-taxxa? Kun af li limitu massimu tal-ħelsien mit-taxxa ta’ 30 % tal-ammont investit huwa meqjus raġonevoli (il-paragrafu 153 tal-RFG): ……………%

Il-ħelsien mit-taxxa jista’ jaqbeż l-obbligazzjoni massima ta’ taxxa fuq id-dħul tal-investitur, kif stabbilit qabel il-miżura fiskali?

Iva. Agħti dettalji:

Le

2.9.3. Miżuri li jappoġġaw pjattaformi ta’ negozjar alternattivi:

* Pjattaforma eżistenti:

Iva.

Le, trid tiġi stabbilita mill-ġdid

* Hemm pjan ta’ direzzjoni tan-negozju li juri li l-pjattaforma megħjuna tista’ ssir awtosostenibbli f’inqas minn 10 snin (il-paragrafu 129 tal-RFG)?

* Il-pjattaforma hija jew se tkun subpjattaforma jew sussidjarja ta’ borża eżistenti?

Iva. Identifika:

Le

* Diġà hemm pjattaformi ta’ negozjar alternattivi eżistenti fl-Istat Membru (il-paragrafu 131 tal-RFG)?

Iva. Identifika:

Le

* Il-pjattaforma hija stabbilita minn diversi Stati Membri u topera fihom (il-paragrafu 130 tal-RFG)?

Iva. Speċifika:

Le

Tip ta’ impriżi nnegozjati fuq il-pjattaforma:

* Liema perċentwal tal-kostijiet ta’ investiment imġarrba għall-istabbiliment tal-pjattaforma qed jiġi appoġġat? L-għajnuna mill-Istat tista’ tingħata sabiex tkopri sa 50 % tal-kostijiet tal-investiment imġarrba għall-istabbiliment ta’ pjattaforma bħal din (il-paragrafu 156 tal-RFG).

Flimkien ma’ din in-notifika, ipprovdi:

* Evidenza li l-maġġoranza tal-istrumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar fuq il-pjattaformi ta’ negozjar alternattivi huma maħruġin jew se jinħarġu mill-SMEs.
* Kopja tal-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju tal-operatur tal-pjattaforma li juri li l-pjattaforma tista’ ssir awtosostenibbli f’inqas minn 10 snin (il-paragrafu 129 tal-RFG).
* Xenarji kontrafattwali plawżibbli li jqabblu s-sitwazzjonijiet li kieku jkollhom jaffaċċaw l-impriżi negozjabbli fin-nuqqas tal-pjattaforma, f’termini ta’ aċċess għall-finanzjament meħtieġ (il-paragrafu 129 tal-RFG).
* Għal pjattaformi eżistenti, kopja tal-istrateġija ta’ negozju proposta tal-pjattaforma trid turi li, minħabba nuqqas persistenti ta’ elenkar, u għalhekk nuqqas ta’ likwidità, il-pjattaforma jeħtieġ li tiġi appoġġata għal perjodu ta’ żmien qasir, minkejja l-vijabbiltà fit-tul tagħha (il-paragrafu 131 RFG).

Forma tal-miżura:

Inċentivi fiskali għal investituri korporattivi fir-rigward tal-investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju tagħhom li jsiru permezz ta’ pjattaforma ta’ negozjar alternattiva f’impriżi eliġibbli: Imla t-Taqsima 2.9.2 dwar l-Istrumenti finanzjarji iktar ’il fuq.

Appoġġ għal operaturi tal-pjattaforma:

* L-operatur tal-pjattaforma huwa:

Intrapriża żgħira.

Intrapriża akbar minn żgħira.

* Ammont massimu tal-miżura: ……….. EUR.
* L-ammont massimu huwa aktar mill-għajnuna tal-bidu permessa mir-Regolament (UE) Nru 651/2014?

Iva  Le

* Kostijiet ta’ investiment imġarrbin għall-istabbiliment tal-pjattaforma: …. EUR
* L-għajnuna lill-operatur taqbeż il-50 % ta’ dawk il-kostijiet ta’ investiment (il-paragrafu 156 tal-RFG)?

Iva  Le

* L-għajnuna hija permessa għal kemm-il sena mill-bidu tal-pjattaforma?

* Għal pjattaformi li huma jew se jkunu subpjattaforma jew sussidjarja ta’ borża eżistenti, ipprovdi evidenza għan-nuqqas ta’ finanzjament li taffaċċa subpjattaforma bħal dik:

* Informazzjoni rilevanti oħra:

3. Informazzjoni oħra dwar il-valutazzjoni tal-kompatibbiltà tal-iskema ta’ għajnuna

3.1. Ħtieġa għal intervent mill-Istat (it-Taqsima 3.2.2 tal-RFG)

(a) Skema ta’ għajnuna għall-finanzjament ta’ riskju tista’ tiġi ġġustifikata biss jekk tkun immirata biex tindirizza l-falliment speċifiku tas-suq jew ostaklu rilevanti ieħor fl-aċċess għall-finanzjament muri fil-valutazzjoni *ex ante*[[10]](#footnote-10).

(b) Ippreżenta **l-valutazzjoni *ex ante* fil-fond** li tagħti prova tal-falliment speċifiku tas-suq jew ostaklu rilevanti ieħor, flimkien ma’ din il-Formola ta’ Informazzjoni Supplimentari (il-paragrafi 50 u 56 tal-RFG).

3.1.1. Informazzjoni dwar il-valutazzjoni ex ante (it-Taqsima 3.2.1 tal-RFG):

(a) Data tal-valutazzjoni *ex ante*:

(b) Il-valutazzjoni saret minn (il-paragrafu 57 tal-RFG):

entità indipendenti

entità assoċjata mal-awtorità pubblika li ġejja:

(c) Evidenza u metodoloġiji li fuqhom hija bbażata l-valutazzjoni (il-paragrafu 57 tal-RFG):

(d)  Immarka biex tikkonferma li l-valutazzjoni *ex ante* tmur lura għal inqas minn 3 snin qabel in-notifika (il-paragrafu 57 tal-RFG).

(e)  L-iskema notifikata hija ffinanzjata parzjalment mill-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment u l-valutazzjoni tħejjiet skont l-Artikolu 37(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013[[11]](#footnote-11) jew l-Artikolu 58(3) tar-Regolament (UE) 2021/1060[[12]](#footnote-12) (ir-Regolamenti tad-Dispożizzjonijiet Komuni) (il-paragrafu 60 tal-RFG).

3.1.2. L-għajnuna tiffaċilita l-iżvilupp ta’ attività ekonomika (it-Taqsima 3.1 tal-RFG)

(a) Identifika l-attività ekonomika appoġġata (il-paragrafu 42 tal-RFG), inkluż jekk tqisx li hija settur b’riskju għoli jew intensiv fil-kapital u għaliex (il-paragrafi 75 u 77 tal-RFG):

(b) Iddeskrivi n-natura tal-falliment tas-suq jew ostaklu rilevanti ieħor u uri l-preżenza tiegħu (il-paragrafu 61 tal-RFG)

(c) L-effett ta’ inċentiv: L-iskema notifikata kif twassal (i) lill-benefiċjarju tal-għajnuna u/jew (ii) lill-investituri privati, biex jibdlu l-imġiba tagħhom billi jwettqu attivitajiet li kieku ma jwettqux mingħajr l-għajnuna jew li kieku jwettqu b’mod aktar restrittiv (il-paragrafi 43 sa 47 tal-RFG)?

3.1.3. Identifikazzjoni tal-objettivi speċifiċi u tal-indikaturi tal-prestazzjoni għall-iskema notifikata abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni ex ante (il-paragrafi 164 u 165 tal-RFG):

(a) Elenka l-għanijiet identifikati speċifiċi u agħmel referenza għat-taqsima rilevanti fil-valutazzjoni *ex ante*:

(b) Elenka l-indikaturi tal-prestazzjoni definiti (ara l-eżempji fil-paragrafu 164 tal-RFG) u agħmel referenza għat-taqsima rilevanti fil-valutazzjoni *ex ante*:

3.1.4. Evidenza ekonomika u ġustifikazzjoni fil-valutazzjoni ex ante għall-ħtieġa ta’ intervent mill-Istat (it-Taqsima 3.2.2 tal-RFG): ara t-taqsimiet 2.3, 2.4 u 2.5 ta’ din il-formola.

3.2. L-adegwatezza tal-iskema notifikata (it-Taqsima 3.2.3 tal-RFG)

3.2.1. Ġenerali:

(a) B’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, spjega għaliex l-azzjonijiet politiċi eżistenti u previsti tal-Unjoni u dawk nazzjonali (il-paragrafu 58 tal-RFG) li jimmiraw lejn l-istess fallimenti identifikati tas-suq ma jistgħux jindirizzaw b’mod adegwat il-fallimenti identifikati tas-suq (il-paragrafi 92 u 93 tal-RFG):

(b) Spjega għaliex l-istrument propost ta’ għajnuna mill-Istat huwa dak imfassal l-aħjar sabiex tiġi żgurata struttura ta’ finanzjament effiċjenti (il-paragrafi 94 u 95 tal-RFG):

3.2.2. Kundizzjonijiet tal-adegwatezza għall-istrumenti finanzjarji (it-taqsima 3.2.3.2 RFG):

1. Proporzjonijiet minimi ta’ investiment privat (il-paragrafi 97 sa 99 tal-RFG):

* X’inhi r-rata aggregata minima tal-parteċipazzjoni tal-investiment privat (jiġifieri t-total, inklużi l-livelli kollha) fl-investiment ta’ finanzjament ta’ riskju fil-benefiċjarju finali?: ….% tal-finanzjament (pubbliku u privat) ta’ riskju pprovdut lill-benefiċjarju finali.
* Fil-każ ta’ parteċipazzjoni ta’ investituri privati indipendenti inqas mill-proporzjonijiet meħtieġa fl-Artikolu 21, il-paragrafu 12, tar-Regolament (UE) Nru 651/2014, agħti sommarju tal-evidenza ekonomika u pprovdi ġustifikazzjoni dettaljata għal dak il-proporzjon (skont il-paragrafu 97 tal-RFG), b’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*:

* Il-parteċipazzjoni privata fl-iskema notifikata ta’ natura mhux indipendenti hija aċċettabbli (il-paragrafu 98 tal-RFG)?

Iva. Ipprovdi evidenza ekonomika u ġustifikazzjoni:

Le.

* Fil-każ ta’ impriżi li jirċievu l-investiment inizjali ta’ finanzjament ta’ riskju waqt li jkunu ilhom joperaw fi kwalunkwe suq għal aktar mill-perjodu ta’ eliġibbiltà stabbilit fl-Artikolu 21, il-paragrafu 3, l-ittra b, tar-Regolament (UE) Nru 651/2014 fiż-żmien tal-ewwel investiment ta’ finanzjament ta’ riskju (il-paragrafu 99 tal-RFG), x’restrizzjonijiet adegwati tinkludi l-iskema notifikata?

* Il-proporzjon tal-parteċipazzjoni privata jilħaq mill-inqas 60 % (il-paragrafu 99 tal-RFG)?

Iva  Le

2. Bilanċ tar-riskji u l-gwadanji bejn l-investituri pubbliċi u privati (il-paragrafi 100 sa 102 tal-RFG):

* Spjega għaliex l-allokazzjoni tar-riskji u l-benefiċċji bejn l-investituri pubbliċi u privati kif deskritti hawn fuq fit-taqsimiet dwar l-istrumenti finanzjarji rilevanti tista’ titqies ibbilanċjata (il-paragrafi 100 sa 102 tal-RFG):

3. In-natura tal-inċentivi li trid tiġi stabbilita bl-għażla tal-intermedjarji finanzjarji, kif ukoll maniġers tal-fondi jew investituri (il-paragrafi 103 u 104 tal-RFG)

Ikkonferma billi tagħżel kif xieraq:

1. Għażla tal-intermedjarji finanzjarji li jimplimentaw l-iskema:

(a) Kull intermedjarju finanzjarju jintgħażel permezz ta’ proċess miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju, li bih tiġi stabbilita n-natura eżatta tal-inċentivi.

Iva.

Le. Spjega r-raġuni (li tispjega l-għażla tal-investituri):

* Iddeskrivi l-proċess kompetittiv u ddeskrivi kif il-proċess tal-għażla jikkonforma mar-rekwiżiti, inklużi (i) il-kriterji tal-għażla elenkati fis-sejħa għal interess, (ii) il-grilja tal-evalwazzjoni użata għall-iskrinjar u (iii) il-proċess ta’ diliġenza dovuta:

* Ipprovdi r-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali:

* Iddeskrivi kif inhi żgurata l-konformità mal-kundizzjonijiet ta’ ġestjoni kummerċjali u teħid ta’ deċiżjonijiet orjentati lejn il-profitt stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 651/2014 (l-Artikolu 21, il-paragrafi 15 u 16 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014) (il-paragrafu 172 tal-RFG):

* Ipprovdi evidenza, u referenza għall-bażi legali:

(b) Bħala parti mill-proċess tal-għażla, l-intermedjarji finanzjarji jridu juru kif l-istrateġija ta’ investiment li pproponew tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-politika (fuq il-bażi tal-indikaturi tal-prestazzjoni identifikati fil-valutazzjoni *ex ante*). Flimkien ma’ din in-notifika, ippreżenta:

* Id-dokumenti ppreżentati minn kull intermedjarju finanzjarju li jagħtu dettalji dwar l-istrateġija ta’ investiment tiegħu, inkluża l-politika tal-ipprezzar u kif din tikkontribwixxi għal kull wieħed mill-objettivi u l-miri ta’ politika
* Ipprovdi deskrizzjoni dettaljata tal-mekkaniżmu previst fl-iskema notifikata, li biha l-Istat Membru se jiżgura li l-istrateġija ta’ investiment tal-intermedjarji dejjem tibqa’ allinjata mal-objettivi tal-politika li dwarhom intlaħaq qbil (pereżempju permezz ta’ monitoraġġ, rapportar, parteċipazzjoni fil-korpi ta’ rappreżentazzjoni), u li l-bidliet materjali fl-istrateġija ta’ investiment jeħtieġu li l-ewwel l-Istat Membru jagħti l-kunsens:

* Ipprovdi wkoll ir-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali:

(c) Il-maniġer tal-intermedjarju finanzjarju jew il-kumpanija maniġerjali (“il-maniġer”) jintgħażel permezz ta’ proċedura tal-għażla miftuħa, trasparenti, mhux diskriminatorja u oġġettiva jew ir-remunerazzjoni tal-maniġer tirrifletti bis-sħiħ il-livelli tas-suq.

Iva

Le. Spjega r-raġuni (inkluża spjegazzjoni dwar l-għażla tal-investituri):

* Iddeskrivi l-proċess kompetittiv u ddeskrivi kif il-proċess tal-għażla jirrispetta r-rekwiżiti ta’ dan il-punt:

* Ipprovdi r-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-bażi legali li fiha dawk ir-rekwiżiti:

(d)  Il-maniġers tal-fond ta’ fondi huma meħtieġa jieħdu impenn legali bħala parti mill-mandat tal-investiment tagħhom, li jistabbilixxu bi proċess kompetittiv l-kundizzjonijiet preferenzjali li jistgħu japplikaw fil-livell tas-subfondi (il-paragrafu 103 tal-RFG).

1. Għażla tal-investituri privati

L-investituri privati jintgħażlu permezz ta’ proċess miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju li bih tiġi stabbilita n-natura preċiża tal-inċentivi (il-paragrafu 103 tal-RFG).

* Iddeskrivi l-modalitajiet ta’ kif jingħażlu u jiġu identifikati l-investituri privati:

4. Intermedjarju finanzjarju jew maniġer tal-fond li jikkoinvestu u li jieħdu mill-inqas 10 % tal-biċċa mill-ewwel telf (il-paragrafu 105 tal-RFG)

* Meta l-intermedjarju finanzjarju jew il-maniġer tal-fond jikkoinvesti mal-Istat Membru, kwalunkwe kunflitt ta’ interess għandu jiġi evitat u tal-inqas irid jieħu 10 % tal-biċċa mill-ewwel telf (il-paragrafu 105 tal-RFG). Ikkonferma li dan huwa l-każ (jekk applikabbli):

5. Mekkaniżmu ta’ trasferiment fil-każ ta’ strumenti ta’ dejn (self jew garanziji) (il-paragrafu 106 tal-RFG):

(a)  L-iskema notifikata tipprovdi għal mekkaniżmu ta’ trasferiment (kif deskritt fit-Taqsima 2.9.1.1.A.) li jiżgura li l-intermedjarju finanzjarju jgħaddi l-vantaġġ li jirċievi mingħand l-Istat, lill-impriżi benefiċjarji finali. Indika d-dispożizzjonijiet rilevanti fil-bażi legali:

(b)  Il-mekkaniżmu ta’ trasferiment jinkludi arranġamenti ta’ monitoraġġ, kif ukoll mekkaniżmu ta’ rkupru jew mekkaniżmu kuntrattwali ekwivalenti. Iddeskrivi u indika d-dispożizzjonijiet rilevanti fil-bażi legali:

3.2.3. Kundizzjonijiet tal-adegwatezza għall-istrumenti fiskali (it-Taqsima 3.2.3.3 tal-RFG):

*Għall-finijiet ta’ dawn ir-rekwiżiti, se tiġi kkunsidrata l-informazzjoni li pprovdejt fit-Taqsima 2.9.2.*

* Indika kull informazzjoni oħra li tqis li hija rilevanti fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-adegwatezza:

3.2.4. Kundizzjonijiet tal-adegwatezza għal miżuri li jappopġġaw lil pjattaformi ta’ negozjar alternattivi (it-Taqsima 3.2.3.4 tal-RFG):

*Għall-finijiet ta’ dawn ir-rekwiżiti, se tiġi kkunsidrata l-informazzjoni li pprovdejt fit-Taqsima 2.9.3.*

* Indika kull informazzjoni oħra li tqis li hija rilevanti fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-adegwatezza:

3.3. Proporzjonalità tal-għajnuna (it-Taqsima 3.2.4 tal-RFG)

3.3.1. Proporzjonalità b’rabta mal-falliment identifikat tas-suq:

* Għal miżuri ta’ finanzjament ta’ riskju li jikkonċernaw strumenti finanzjarji b’parteċipazzjoni ta’ investitur privat indipendenti taħt il-proporzjonijiet previsti fl-Artikolu 21, il-paragrafu 12, tar-Regolament (UE) Nru 651/2014:

Immarka biex tikkonferma u pprovdi sommarju tal-valutazzjoni li turi li l-valutazzjoni *ex ante* tipprovdi valutazzjoni dettaljata biżżejjed tal-livell u l-istruttura tal-provvista ta’ finanzjament privat għat-tip ta’ impriża eliġibbli fiż-żona ġeografika rilevanti u uri li l-falliment tas-suq identifikat jew ostaklu rilevanti ieħor ma jistgħux jiġu indirizzati b’miżuri li jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 651/2014 dwar il-parteċipazzjoni privata (il-paragrafu 63 tal-RFG):

Sommarju:

* Għal investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju ta’ ammont li jaqbeż l-ammont massimu għal kull impriża eliġibbli ta’ EUR 16,5 miljun stabbilit fl-Artikolu 21(8) tar-Regolament (UE) Nru 651/2014:

Hemm konformità ma’ dan il-limitu massimu stabbilit fl-Artikolu 21(8) tar-Regolament (UE) Nru 651/2014?

Iva. Speċifika:

Le. Speċifika:

Jekk applikabbli, il-valutazzjoni *ex ante* tikkwantifika d-diskrepanza fil-finanzjament (jiġifieri, il-livell tad-domanda għall-finanzjament attwalment mhux issodisfata minn impriżi eliġibbli) minħabba l-falliment tas-suq identifikat jew ostaklu rilevanti ieħor?

Iva. Iġbor fil-qosor il-valutazzjoni u l-kalkolu applikati li juru li d-diskrepanza fil-finanzjament fil-livell tal-impriżi eliġibbli taqbeż l-ammont massimu msemmi hawn fuq. Tali kwantifikazzjoni jenħtieġ li tkun ibbażata fuq l-aħjar prattiki u metodoloġiji disponibbli li jippermettu l-istima tal-punt sa fejn ikun hemm domanda mhux issodisfata għall-finanzi, mill-impriżi fil-mira (il-paragrafi 64 u 65 tal-RFG):

Le

Jekk applikabbli, kif jiġi żgurat li l-ammont totali tal-finanzjament ta’ riskju ma jaqbiżx id-diskrepanza fil-finanzjament ikkwantifikata? Spjega:

* Iddeskrivi kif l-ammont totali ta’ finanzjament ta’ riskju (pubbliku u privat) ipprovdut taħt il-miżura ta’ għajnuna huwa proporzjonat (il-paragrafu 133 u134 tal-RFG):

* Spjega, b’referenza għall-valutazzjoni *ex ante*, kif it-trattament preferenzjali tal-investituri privati huwa limitat għall-minimu meħtieġ biex jintlaħqu l-proporzjonijiet minimi ta’ parteċipazzjoni kapitali privata meħtieġa mill-iskema (il-paragrafi 135 u136 tal-RFG):

3.3.2. Kundizzjonijiet tal-proporzjonalità għall-istrumenti finanzjarji (it-Taqsima 3.2.4.1 tal-RFG):

1. B’rabta mal-intermedjarji finanzjarji / maniġers tal-fondi:

* Il-valur preċiż tal-inċentivi huwa stabbilit fil-proċess tal-għażla tal-intermedjarji finanzjarji jew tal-maniġers tal-fond (il-paragrafu 137 tal-RFG)?

Iva  Le

Ipprovdi l-informazzjoni li ġejja dwar ir-remunerazzjoni tal-intermedjarji finanzjarji jew tal-maniġers tal-fond (il-paragrafu 145 tal-RFG):

* Tinkludi t-tariffa maniġerjali annwali skont l-RFG (il-paragrafu 145 tal-RFG)?

Iva

Le. Agħti d-dettalji dwar dan:

* Tinkludi inċentivi bbażati fuq il-prestazzjoni, inklużi inċentivi għall-prestazzjoni finanzjarja u inċentivi marbutin mal-politika, skont l-RFG (il-paragrafu 146 tal-RFG)?

Iva

Le. Agħti d-dettalji dwar dan:

* Speċifika x’penali huma stabbiliti fil-każ li ma jintlaħqux il-miri politiċi:

* Speċifika r-remunerazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni u pprovdi paragun mal-prattika tas-suq (il-paragrafu 147 tal-RFG):

* Speċifika t-tariffi maniġerjali totali u pprovdi paragun mal-prattika tas-suq (il-paragrafu 148 tal-RFG):

* L-istruttura globali tat-tariffi evalwata bħala parti mill-punteġġ tal-proċess tal-għażla u r-remunerazzjoni massima hija stabbilita b’riżultat ta’ din l-għażla (il-paragrafu 149 tal-RFG)?

Iva

Le. Spjega għaliex:

Jekk l-intermedjarju finanzjarju u l-maniġer tiegħu jkunu entitajiet pubbliċi u ma ntgħażlux permezz ta’ proċedura tal-għażla miftuħa, trasparenti, mhux diskriminatorja u oġġettiva, immarka biex tikkonferma u pprovdi evidenza ta’ dawn li ġejjin:

(a)  Spjega għaliex tqis li kien meħtieġ li tinħatar entità fdata direttament bħala intermedjarju finanzjarju jew maniġer ta’ fond:

(b)  L-intermedjarji finanzjarji pubbliċi huma ġestiti b’mod kummerċjali u l-maniġers tagħhom jieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment b’mod orjentat lejn il-profitt u distakkati mill-Istat. Spjega b’mod partikolari l-mekkaniżmi stabbiliti sabiex tiġi eskluża kull interferenza mill-Istat fil-ġestjoni ta’ kuljum tal-fond pubbliku:

(c) Fil-każ ta’ ħatra diretta ta’ entità fdata, x’inhi t-tariffa maniġerjali annwali tagħha, bl-esklużjoni tal-inċentivi bbażati fuq il-prestazzjoni?: ….% tal-kapital li jrid jiġi kontribwit lill-entità. Qed tinġibed l-attenzjoni tiegħek lejn il-fatt li ma għandhiex tkun iktar minn 3 % (il-paragrafu 150 tal-RFG).

2. B’rabta mal-investituri privati:

* Fil-każ ta’ koinvestiment minn fond pubbliku ma’ investituri privati li jipparteċipaw skont it-tranżazzjoni, l-investituri privati ntgħażlu permezz ta’ proċess kompetittiv separat fir-rigward ta’ kull tranżazzjoni, sabiex tiġi stabbilita r-rata tar-redditu ġusta (il-paragrafu 139 tal-RFG)?

Iva. Ipprovdi evidenza tal-appoġġ.

Le.

* Jekk l-investituri privati ma ntgħażlux permezz ta’ proċess bħal dan, ir-rata ta’ redditu ġusta ġiet stabbilita minn espert indipendenti fuq il-bażi ta’ analiżi tal-parametri referenzjarji tas-suq u r-riskju tas-suq bl-użu ta’ metodoloġija ta’ valutazzjoni tal-fluss tal-flus skontat, u bi spjegazzjoni dettaljata tal-kalkolu ta’ livell minimu tar-rata ta’ redditu minima u marġni xieraq li jirrifletti r-riskji (il-paragrafu 140 tal-RFG), u l-kundizzjonijiet kollha tal-paragrafu 141 tal-RFG ġew issodisfati?

Iva. Ipprovdi r-rapport li fih hemm l-evalwazzjoni, identifika l-espert, iddeskrivi r-regoli eżistenti għall-ħatra tiegħu, u pprovdi l-evidenza rilevanti:

Le.

Immarka biex tikkonferma li l-istess espert indipendenti ma jistax jintuża darbtejn fl-istess perjodu ta’ tliet snin

* Spjega kif ir-redditu aġġustat għar-riskju għall-investituri privati huwa limitat għar-rata ġusta ta’ redditu (il-paragrafu 142 tal-RFG):

* Spjega, fuq il-bażi tal-valutazzjoni *ex ante*, il-ġustifikazzjoni ekonomika għall-parametri finanzjarji speċifiċi li huma l-bażi tal-miżura:

3.3.3. Kundizzjonijiet tal-proporzjonalità għall-istrumenti fiskali (it-Taqsima 3.2.4.2 tal-RFG):

*Għall-iskopijiet ta’ dawn ir-rekwiżiti, se titqies l-informazzjoni pprovduta fit-Taqsima 2.9.2.*

* Indika kull informazzjoni li tqis rilevanti fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-proporzjonalità:

3.3.4. Il-kundizzjonijiet tal-proporzjonalità għall-pjattaformi ta’ negozjar alternattivi (it-Taqsima 3.2.4.3 tal-RFG):

*Għall-finijiet ta’ dawn ir-rekwiżiti, se titqies l-informazzjoni pprovduta fit-Taqsima 2.9.3.*

* Indika kull informazzjoni li tqis rilevanti fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-proporzjonalità:

3.4. Evitar ta’ effetti negattivi mhux dovuti fuq il-kompetizzjoni u l-kummerċ (it-Taqsima 3.2.5 tal-RFG)

* Ipprovdi, bħala parti mill-valutazzjoni *ex ante*, informazzjoni dwar l-effetti negattivi potenzjali tal-iskema notifikata. Għandha tinkludi l-effetti negattivi li potenzjalment jista’ jkun hemm fit-tliet livelli kollha, jiġifieri fis-suq għall-forniment ta’ finanzjament ta’ riskju (pereżempju ir-riskju ta’ eliminazzjoni ta’ investituri privati), fil-livell ta’ intermedjarji finanzjarji u l-maniġers tagħhom, u l-livell tal-benefiċjarji finali (inkluż fis-swieq fejn huma attivi l-benefiċjarji):

* L-iskema notifikata tiżgura li l-għajnuna mill-Istat għall-finanzjament ta’ riskju hija mmirata biss lejn impriżi potenzjalment vijabbli (paragrafu 171 tal-RFG)?

Iva. Iddeskrivi kif dan ikun żgurat u indika d-dispożizzjonijiet rilevanti fil-bażi legali:

Le

* L-iskema notifikata hija ġeografikament jew reġjonalment limitata (il-paragrafu 173 tal-RFG)?

Iva. Speċifika:

Le.

* Il-bażi legali tal-iskema notifikata hija limitata (*de jure*) għal setturi speċifiċi (paragrafu 174 tal-RFG)?

Iva. Speċifika:

Le.

* L-iskema notifikata hija mmirata lejn ċerti setturi fil-prattika?

Iva. Speċifika:

Le

* L-effetti negattivi kif inhuma minimizzati kemm jista’ jkun?

3.5. Trasparenza (it-Taqsima 3.2.6 tal-RFG)

Ikkonferma li l-Istat Membru se jikkonforma mar-rekwiżiti dwar it-trasparenza previsti fit-taqsima 3.2.6 tal-RFG u fl-anness.

Iva

4. L-akkumulazzjoni tal-għajnuna

L-għajnuna għal finanzjament ta’ riskju tista’ tiġi kumulata ma’ miżuri ta’ għajnuna mill-Istat oħrajn mingħajr kostijiet eliġibbli identifikabbli, jew b’għajnuna *de minimis*, sal-ogħla limitu massimu tal-finanzjament totali rilevanti stabbilit fiċ-ċirkustanzi speċifiċi ta’ kull każ permezz ta’ regolament ta’ eżenzjoni ta’ kategorija adottat mill-Kummissjoni (il-paragrafu 159 tal-RFG).

* Immarka biex tikkonferma l-konformità ma’ din ir-regola.
* Ipprovdi referenza għall-bażi legali:

* Spjega b’liema mod tintlaħaq konformità mar-regoli dwar il-kumulazzjoni:

5. Informazzjoni oħra

Indika hawn kull informazzjoni oħra li tqis rilevanti għall-valutazzjoni tal-miżura/i kkonċernata/i mill-RFG:

1. Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat biex tippromwovi investimenti ta’ finanzjament ta’ riskju   
   (ĠU C 508 tas-16.12.2021, p. 1) disponibbli f’<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52021XC1216(04)>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ara t-Taqsima 3 ta’ din il-Formola ta’ Informazzjoni Supplimentari. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 tas-17 ta’ Ġunju 2014 li jiddikjara li ċerti kategoriji ta’ għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern bl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 26.6.2014, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>). Ara b’mod partikolari t-taqsima 3 intitolata “Għajnuna għall-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs” u l-Artikoli 21, 21a, 22, 23, 24. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/2831 tat-13 ta’ Diċembru 2023 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna *de minimis* (ĠU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>). [↑](#footnote-ref-4)
5. L-Avviż tal-Kummissjoni dwar il-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat kif imsemmi fl-Artikolu 107(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ĠU C 262, 19.7.2016, p. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-metodu li jistabbilixxi r-rati ta’ referenza u ta’ skont (ĠU C 14, 19.1.2008, p. 6). [↑](#footnote-ref-6)
7. L-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ garanziji (ĠU C 155, 20.6.2008, p. 10). [↑](#footnote-ref-7)
8. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Il-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta’ impriżi mhux finanzjarji f’diffikultà (ĠU C 249, 31.7.2014, p. 1). [↑](#footnote-ref-8)
9. L-RFG (il-paragrafu 50) jeħtieġu li ssir valutazzjoni *ex ante* u li tiġi ppreżentata għall-miżuri kollha ta’ finanzjament ta’ riskju notifikabbli. [↑](#footnote-ref-9)
10. L-RFG jirrikjedu li titwettaq u tiġi sottomessa valutazzjoni *ex ante* fil-fond għall-miżuri kollha ta’ finanzjament ta’ riskju notifikabbli (il-paragrafi 50 sa 56). L-RFG jiċċaraw l-elementi bażiċi ta’ tali valutazzjoni *ex ante* (il-paragrafi 61sa 65, 164). [↑](#footnote-ref-10)
11. Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320). [↑](#footnote-ref-11)
12. Ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi, (ĠU L 231, 30.6.2021, p. 159). [↑](#footnote-ref-12)