**PR 05/2017**

**5. juuli 2017**

**Pressiteade: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti aastaaruanne varjupaigavaldkonna olukorra kohta Euroopa Liidus ja viimased andmed**

***Täna avaldas Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) oma iga-aastase võrdlusaruande: 2016. aasta aruande varjupaigavaldkonna olukorra kohta Euroopa Liidus. Aruande eesmärk on anda põhjalik ülevaade varjupaigavaldkonna olukorrast Euroopa Liidus ning Norras, Šveitsis, Islandil ja Liechtensteinis (EL+), vaadeldes Euroopa Liidule esitatud rahvusvahelise kaitse taotlusi, analüüsides taotluste ja otsuste andmeid ning varjupaigasuundumusi, sealhulgas aasta peamisi probleeme ja reageerimist, suuri institutsioonilisi ja õiguslikke muutusi, ning andes praktilise ülevaate, kuidas toimib Euroopa Ühine Varjupaigasüsteem (CEAS).***

\*\*

Aastal 2016 esitati EL+ riikidele ligi 1,3 miljonit rahvusvahelise kaitse taotlust. Seda oli 7% vähem kui 2015. aastal, mil taotlusi oli ligi 1,4 miljonit. Samas on varjupaigataotluste arv viimasel kahel aastal oluliselt suurenenud, mis on suurendanud ka esmatasandi otsuste arvu: 2016. aastal tehti EL+ riikides ligi 1,15 miljonit esmatasandi otsust, mida oli 84% rohkem kui 2015. aastal. 2016. aastal suurenes ka teise tasandi otsuste arv: neid tehti 21% rohkem kui 2015. aastal. Üldine heakskiidetud varjupaigataotluste protsent esmatasandi otsustest oli 61%, mis on rohkem kui aasta varem.

Kõige rohkem varjupaigataotlejaid oli Süüria, Afganistani, Iraagi, Pakistani ja Nigeeria kodakondsusega. Enim varjupaigataotlejaid võtsid vastu Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Kreeka ja Austria. Lõplikku otsust ootavaid taotlejaid oli 7% rohkem kui 2015. aastal, mis jätkuvalt survestas EL+ riikide varjupaiga- ja vastuvõtusüsteeme.

Süüria kriis oli jätkuvalt peamine põhjus, miks rahvusvahelise kaitse taotluste arv EL+ riikides oli nii suur. Süüria kodanikud oli suurim rühm kodakondsuse järgi – EL+ riikides oli kõigist taotlejaist süürlasi 26%.

2016. aastal taotles rahvusvahelist kaitset üle 65 000 saatjata alaealise, mida oli 37% vähem kui aasta varem. Kõigist saatjata alaealistest, kes taotlesid EL+ riikides varjupaika, oli Afganistani kodakondsusega 37%.

**Uusimad arvud** 2017. aasta alguskuude kohta näitavad kuus esitatud rahvusvahelise kaitse taotluste arvu vähenemist võrreldes 2016. ja 2015. aastaga ning 2014. aasta teise poolaastaga. 2017. aasta alguskuude arvud olid siiski suuremad kui 2014. aasta alguses. EL+ riikides jaanuarist maini 2017 registreeritud taotlejate peamine päritoluriik oli endiselt Süüria. Samas oli Süüria kodakondsusega kõigist taotlejaist EL+ riikides ainult 13%, oluliselt vähem kui aasta varem, mil neid oli veerand. 2017. aasta esimese nelja kuu jooksul EL+ riikides taotlusi esitanutest oli Süüria ja kolme muu päritoluriigi kodakondsusega (Afganistan, Nigeeria ja Iraak) inimesi ligikaudu kolmandik. Väidetavalt saatjata alaealiste seas oli enim Afganistani kodakondsusega inimesi. Mai lõpus ootas esmatasandi otsust üle 595 000 taotluse, millest 59% oli menetletud üle kuue kuu.

*EASO lisateave: Jean-Pierre Schembri,* [*jean-pierre.schembri@easo.europa.eu*](mailto:jean-pierre.schembri@easo.europa.eu) *(jälgige meid reaalajas Twitteris* [*@EASO*](https://twitter.com/EASO)*).*