**Toelichting bij kader Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019.**

Het kader houdt twee essentiële elementen in:

* Een aantal basisvereisten waaraan de screeningsmechanismen van de lidstaten moeten voldoen. De lidstaten behouden echter de vrijheid om al dan niet een mechanisme te creëren. Als ze er een hebben of creëren, moet het wel transparant zijn (regels en procedures), niet discrimineren tussen derde landen, een beroepsmogelijkheid bieden, omzeiling voorkomen en termijnen hanteren die rekening houden met het samenwerkingsmechanisme van de verordening. Hierover moeten de lidstaten de Commissie binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de verordening (of van hun nieuw of gewijzigde mechanisme) informeren.
* Een samenwerkingsmechanisme waarbij de lidstaten, via daartoe opgerichte contactpunten, en de Commissie informatie kunnen uitwisselen en bezorgdheden delen i.v.m. specifieke buitenlandse investeringen en de mogelijke gevolgen voor de veiligheid en openbare orde. De ontvangende lidstaat kan hier ook zelf om vragen. De Commissie heeft hierbij een adviserende rol, maar de eindbeslissing blijft bij de lidstaat waar de investering zal gebeuren. De lidstaat behoudt ook de vrijheid om al dan niet een buitenlandse investering te screenen. Wanneer het gaat om bdi in projecten of programma’s van EU-belang is de adviserende rol van de Commissie wel sterker en moet de ontvangende lidstaat argumenteren als zij dit advies niet volgt.