

**AGJENCIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK**

**RAPORT PËR DETYRIMET LIDHUR ME TRANSPARENCËN PROAKTIVE DHE AKTIVITETET E AGJENCISË**

**(JANAR-QERSHOR 2025)**



**Shkup, gusht, viti 2025**

Qasja e lirë në informacione me karakter publik është një nga parakushtet themelore për funksionimin e përgjegjshëm dhe transparent të institucioneve. Pjesëmarrja aktive e qytetarëve në proceset politike dhe cilësia e pjesëmarrjes së tyre në krijimin e politikave publike dhe në vendimmarrje varet drejtpërdrejt nga sa mirë qytetarët janë të njohur dhe të informuar për këto procese. Këto informacione krijohen dhe janë në dispozicion të autoriteteve shtetërore dhe autoriteteve të tjera dhe organizatave të themeluara me ligj, organeve të komunave, Qytetit të Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit, institucioneve dhe shërbimeve publike, ndërmarrjeve publike, personave juridikë dhe fizikë që ushtrojnë autorizime publike të përcaktuara me ligj dhe aktivitete me interes publik dhe partive politike në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Prandaj, mundësimi i qasjes në këto informacione është një proces i domosdoshëm që çon në demokratizimin e proceseve të krijimit të politikave publike dhe marrjes së vendimeve që ndikojnë në cilësinë e jetës dhe mirëqenien e përgjithshme.

Njohja me të dhënat relevante është me rëndësi thelbësore për të kuptuar punën e institucioneve dhe në këtë kontekst, sot nuk është e mundur të imagjinohet pjesëmarrje cilësore në proceset e vendimmarrjes politike nëse nuk ka informacion dhe depërtim në punën e institucioneve publike. **Prandaj, informacioni është fuqia dhe oksigjeni i demokracisë!!!**

Ky raport i referohet kompetencave të Agjencisë për transparencë proaktive, të cilat përmbajnë të dhëna që tregojnë transparencën e poseduesve, përmes monitorimit të organeve të administratës shtetërore, njësive të vetëqeverisjes lokale dhe ndërmarrjeve publike nën juridiksionin e komunave dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Raporti përmban gjithashtu aktivitete që, në përputhje me kompetencat e saj, Agjencia ka kryer në periudhën janar-qershor 2025.

Agjencia i inkurajon poseduesit të publikojnë informacione me karakter publik në mënyrë proaktive, duke siguruar kështu që informacionet kyçe u vihen në dispozicion qytetarëve në kohën e duhur. Publikimi proaktiv i informacionit publik, si një detyrim ligjor për poseduesit, rrjedh nga Neni 10 i Ligjit për QLIKP, i cili liston 22 kategori informacionesh që poseduesit janë të detyruar të publikojnë në faqet e tyre të internetit. Informacioni i publikuar i ndihmon qytetarët të kuptojnë më mirë funksionimin e institucioneve, të drejtat dhe detyrimet e tyre, mënyrën se si mund të ndikojnë në vendimmarrjen që reflektohet në jetën dhe punën e tyre të përditshme, si dhe të kenë më lehtë qasje në shërbimet e ofruara nga shteti. Transparenca dhe qasja në informacione me karakter publik janë instrumente të pandashme në luftën kundër korrupsionit.

Në këtë raport, Agjencia paraqet transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve të sektorit publik, përmes monitorimit të kryer në faqet e tyre të internetit, mbi masën në të cilën ato publikojnë informacionin e detyrueshëm në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik.

Monitorimi u krye në **3** kategori poseduesish, pra **242** institucione, në përputhje me Metodologjinë për kryerjen e monitorimit për publikimin proaktiv të informacionit publik, dhe poseduesve iu dorëzuan pyetësorë, të cilët u përshtatën sipas kompetencave të poseduesve të monitoruar. Qëllimi i pyetësorëve është të vlerësojë, përmes vetëvlerësimit të poseduesve, se në çfarë mase poseduesit praktikojnë transparencën proaktive dhe detyrimet ligjore në përputhje me nenin 10 të Ligjit për QLIKP.

Kategoritë e poseduesve që u përfshinë nga monitorimi ishin: Komunat dhe qendrat për zhvillimin e rajoneve planifikuese, Ndërmarrjet publike dhe shoqëritë aksionare nën juridiksionin e komunave dhe Qeverisë së RMV, Qeverisë, ministrive dhe organeve përbërëse, në përputhje me Strategjinë e Transparencës (2023-2026).

Transparenca proaktive nënkupton publikimin në kohë të informacioneve me karakter publik nga institucionet që e bëjnë këtë me iniciativën e tyre, përpara se të kërkohen me gojë, me shkrim ose elektronikisht, përmes faqeve të internetit të qarta, transparente dhe lehtësisht të arritshme që përmbajnë të gjitha informacionet me rëndësi për qytetarët. Publikimi i tillë proaktiv i informacionit kontribuon në forcimin e ligjit dhe i lejon publikut të njihet me rregulloret, vendimet, hartimin e politikave dhe veprimet e tjera që janë në interes të tyre dhe që i prekin ata në kohën e duhur.

Monitorimi përqendrohet në kontrollin e kategorive të informacionit që duhet të azhurnohen rregullisht dhe të publikohen në faqet e internetit të poseduesve të informacioneve me karakter publik në përputhje me dispozitat e nenit 9 dhe nenit 10 të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik (LQLIKP). Duhet të sqarohet se me monitorimin, Agjencia nuk analizon përmbajtjen, pra cilësinë e informacionit të publikuar.

Duhet theksuar gjithashtu se faqet e internetit të poseduesve përditësohen në përputhje me aktivitetet e tyre dhe kanë funksionin e tyre si informatori i parë për qytetarët dhe shërbimet që ofrojnë.

Agjencia, në Pyetësor, përfshiu edhe pyetjet në të cilat poseduesit duhej të zhvendosnin lidhjen nga faqja e internetit në të cilën kishin publikuar informacionin dhe përqendrohet në tre pyetjet më të rëndësishme (më të rëndësishme):

1. A i keni publikuar në faqen tuaj të internetit informacionin e detyrueshëm nga Neni 10 i Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik duke vendosur një baner në një vend të dukshëm dhe duke çuar në informacionin publik?

2. A i keni publikuar në faqen tuaj të internetit kërkesat anonime për qasje në informacione me karakter publik për vitin 2023 dhe 2024, së bashku me përgjigjet që i keni dorëzuar tashmë kërkuesit, në mënyrë që ato të mund të ripërdoren nga individë dhe persona të tjerë juridikë pa riparaqitur një kërkesë me të njëjtën përmbajtje?

3. A e keni publikuar informacionin me karakter publik të sistematizuar sipas fushave, në përputhje me Nenin 10, paragrafi 1, pika 22 - "informacione të tjera që rrjedhin nga kompetenca dhe puna e poseduesit të informacionit" të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, siç thuhet në Udhëzimet për Përmirësimin e Transparencës së Institucioneve të Sektorit Publik?

Secilit prej poseduesve të monitoruar iu dhanë afate brenda të cilave duhej të dorëzonte përgjigje në pyetësorët e vetëvlerësimit, pra t'i plotësonte ato me të dhënat e nevojshme. Brenda afateve të dhëna, 123 posedues, ose 51% e 242 poseduesve të cilëve iu dorëzua, dorëzuan pyetësorë të plotësuar, dhe për këta posedues mund të përcaktohet se sa është përmirësuar transparenca dhe llogaridhënia e tyre, përmes vetëvlerësimit të kryer.

* Sipas kategorive të poseduesve të mirëmbajtura nga Agjencia në faqen e saj të internetit [https://aspi.mk/листа-на-иматели-на-информации/](https://aspi.mk/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/) , nga **242** posedues që u përfshinë nga monitorimi, pyetësorët e vetëvlerësimit u dorëzuan në mënyrë të rregullt dhe me kohë:
* **Komunat dhe Qendrat për Zhvillimin e Rajoneve Planifikuese: nga 90 posedues, 38 posedues e dorëzuan pyetësorin**
* **Ndërmarrjet publike nën juridiksionin e komunave dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë: nga 43 posedues, 28 posedues, e dorëzuan pyetësorin**
* **Qeveria e RMV, ministritë dhe organet përbërëse: nga 109 posedues,, 57 posedues, e dorëzuan pyetësorin**

Sipas përgjigjeve të marra në Pyetësorin e Vetëvlerësimit nga poseduesit, po bashkëngjitim tabelën me të dhënat e përmbledhura të shfaqura sipas numrit të poseduesve:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posedues / pyetje** | **Numri i poseduesve të monitoruar** | **Pyetësorë të përgjigjura** | **A e keni publikuar informacionin e detyrueshëm nga Neni 10 i Ligjit për Qasje të Lirë në Informacion Publik në faqen tuaj të internetit duke vendosur një banderolë në një vend të dukshëm dhe duke drejtuar informacione me karakter publik?** | **A i keni publikuar në faqen tuaj të internetit kërkesat e anonimizuara për qasje në informacion publik për vitet 2023 dhe 2024, së bashku me përgjigjet që i keni dërguar tashmë kërkuesit, në mënyrë që ato të mund të ripërdoren nga individë dhe persona të tjerë juridikë pa riparaqitur një kërkesë me të njëjtën përmbajtje?** | **A keni publikuar informacione publike të sistematizuara sipas fushave, në përputhje me nenin 10, paragrafi 1, pika 22 - informacione të tjera që rrjedhin nga kompetenca dhe puna e mbajtësit të informacionit nga Ligji për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, siç thuhet në Udhëzimet për Përmirësimin e Transparencës së Institucioneve të Sektorit Publik?** |
| **Komunat dhe Qendrat për Zhvillimin e Rajoneve Planifikuese** | 90 | 38 | 35 | 15 | 74 |
| **Ndërmarrjet Private nën juridiksionin e komunave dhe Qeverisë së RMV** | 43 | 28 | 24 | 14 | 39 |
| **Qeveria e RMV, ministritë dhe organet brenda saj** | 109 | 57 | 76 | 38 | 96 |
| **Gjithsej 246** | 242 | **123** | 135 | 67 | 209 |

**Shënime:**

Numri i përgjithshëm i poseduesve të monitoruar është 246, megjithatë, midis organeve shtetërore ka 4 posedues që nuk mund të monitoroheshin në kohën e monitorimit, sepse poseduesit nuk kishin faqe interneti ose nuk ishin funksionale dhe nga ky aspekt nuk ishin pjesë e monitorimit të kryer.

Nga 90 posedues nga Komunat dhe Qendrat për Zhvillimin e Rajoneve Planifikuese, 38 komuna ose 42.22% iu përgjigjën pyetësorit me një lidhje të bashkangjitur (**banner/lidhje Informacione me Karakter Publik**).

Nga 43 posedues në grupin e ndërmarrjeve publike nën juridiksionin e Komunave dhe Qeverisë së RMV, vetëm 28 u përgjigjën me një lidhje të bashkangjitur ose 65.12%.

Nga 109 posedues nga Qeveria e RMV, ministritë dhe organet, 57 posedues ose 52.29% dorëzuan reagime me një lidhje të bashkangjitur.

**SHTOJCË:**

Përveç analizës, si vlerë e shtuar, është bërë një paraqitje grafike e informacionit nga rezultatet e marra sipas kategorive të poseduesve.

Analiza e kryqëzuar e rezultateve të vetëvlerësimit tregon dallime të konsiderueshme në nivelin e transparencës midis kategorive të ndryshme të poseduesve të informacionit. Vetëvlerësimi më i lartë është midis ndërmarrjeve publike nën juridiksionin e komunave dhe Qeverisë së RMV me 65.12%, ndërsa vetëvlerësimi më i ulët është midis Njësive të Vetëqeverisjes Vendore me 42.22%. Mesatarja e vetëvlerësimit të kryer midis të gjitha kategorive të poseduesve është 53.21% dhe poseduesit e kanë përmirësuar vetëvlerësimin e tyre, krahasuar me raportin e vitit të kaluar, por ai është ende brenda kornizës së transparencës mesatare. Qeveria e RMV, ministritë dhe organet përbërëse, ndryshe nga raporti i fundit kur kishin një nivel të mirë të vetëvlerësimit transparent, këtë herë shënuan një rënie të ndjeshme.

Ky trend në rritje është inkurajues, por ende lëviz brenda kornizës së nivelit të mesëm të transparencës, që do të thotë se institucionet ende kanë potencial të konsiderueshëm për zhvillimin dhe forcimin e proceseve të vetëvlerësimit. Kjo rënie është veçanërisht e rëndësishme sepse këto janë institucione me përgjegjësinë dhe ndikimin më të madh në nivelin e përgjithshëm të transparencës, gjë që tregon nevojën për masa urgjente për të rivendosur dhe përmirësuar standardet e arritura.

Të dhënat tregojnë se poseduesit e informacionit vazhdojnë t'i kushtojnë vëmendjen më të madhe publikimit të informacionit të sistematizuar sipas fushave - një praktikë e aplikuar nga 86.36% e institucioneve. Kjo përqindje e lartë tregon se institucionet e njohin rëndësinë e publikimit të strukturuar dhe tematikisht të organizuar të informacionit, duke mundësuar kështu akses më të lehtë dhe dukshmëri më të mirë për përdoruesit e faqeve të tyre të internetit.

Në vendin e dytë, për sa i përket përfaqësimit, është disponueshmëria e informacionit të publikuar përmes një lidhjeje ose baneri të theksuar qartë "Informacione me karakter publik" në faqet e internetit të institucioneve, i cili u ofrua nga 55.79% e poseduesve. Edhe pse kjo është mbi gjysma e numrit të përgjithshëm të institucioneve, përqindja ende tregon se pothuajse çdo institucion i dytë nuk ka akses të dukshëm dhe të lehtë në informacion, gjë që zvogëlon efektin e tij praktik për kërkuesit e informacionit.

Nga ana tjetër, segmenti më i dobët është publikimi i kërkesave dhe përgjigjeve të anonimizuara, të cilat janë të rëndësishme për ndërtimin e transparencës dhe besimit, pasi ato u lejojnë qytetarëve të fitojnë njohuri mbi llojin e informacionit të kërkuar dhe mënyrën se si poseduesit veprojnë mbi të. Ky segment është përkeqësuar më tej: përfaqësimi ka rënë nga 32% në analizën e vitit të kaluar në 27.69% këtë vit. Kjo rënie tregon një mungesë të mundshme të ndërgjegjësimit ose burimeve për publikimin e rregullt të të dhënave të tilla, por edhe një tendencë të mundshme që institucionet ta reduktojnë transparencën në përmbushje formale të detyrimeve ligjore, pa përdorur mekanizma shtesë për llogaridhënie publike. Niveli mesatar i transparencës për këtë grup çështjesh është 56.61%, gjë që e pozicionon atë brenda "nivelit të mesëm të transparencës".

Kjo tregon se, megjithëse ka shembuj pozitivë dhe përparim në segmente të caktuara, një qasje sistemike dhe zbatimi i qëndrueshëm mbeten sfida kritike.

**Transparencë proaktive sipas kategorive të poseduesve**

Rezultatet e përmbledhura të monitorimit të kryer tregojnë se institucionet tregojnë një nivel mesatar të transparencës proaktive prej 56%. Kjo përqindje, megjithëse një rritje e lehtë krahasuar me monitorimin e mëparshëm, sinjalizon se ka hapësirë ​​të konsiderueshme për përmirësim. Përmirësimi i transparencës proaktive nuk mjafton për të folur për një ndryshim themelor në kulturën e hapjes; përkundrazi, të dhënat tregojnë se institucionet vazhdojnë të përballen me sfida në sigurimin e qëndrueshmërisë dhe sistematikës në zbatimin e mekanizmave të transparencës. Në këtë drejtim, është thelbësore që poseduesit e informacionit jo vetëm të përmbushin formalisht detyrimet e tyre ligjore, por edhe të zhvillojnë standarde të brendshme dhe praktika të koordinuara që do të mundësojnë komunikim të rregullt, të plotë dhe të kuptueshëm me publikun. Konsistenca në publikimin e informacioneve me karakter publik, por edhe praktikimi i shkëmbimit të të dhënave ndërinstitucionale, janë parakushte të rëndësishme për ndërtimin e besimit dhe forcimin e ndërgjegjësimit tek qytetarët për rëndësinë e llogaridhënies në punën e institucioneve.

Në lidhje me Qeverinë e RMV, ministritë dhe organet përbërëse, niveli i transparencës dhe llogaridhënies është vlerësuar edhe një herë si transparencë e lartë proaktive, gjë që tregon ruajtjen e praktikës përgjithësisht të mirë në këtë segment të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakterin publik. Monitorimi tregoi se shumica e këtyre institucioneve arrijnë transparencë shumë të mirë, gjë që është një sinjal pozitiv për gatishmërinë institucionale për t'iu përmbajtur parimeve të transparencës në punën e tyre. Megjithatë, rekomandimi i Agjencisë mbetet që poseduesit duhet të vazhdojnë të respektojnë dhe promovojnë vazhdimisht standardet e transparencës dhe llogaridhënies, sepse vetëm përmes zbatimit të vazhdueshëm dhe proaktiv të këtyre standardeve mund të garantohet që puna e institucioneve do të jetë plotësisht e arritshme dhe e kuptueshme për përdoruesit përfundimtar - qytetarët dhe kërkuesit e tjerë të informacioneve me karakter publik. Një qasje e tillë jo vetëm që lehtëson qasjen në informacione, por edhe forcon kapacitetin demokratik të shoqërisë, duke ndërtuar një kulturë besimi dhe përgjegjësie të ndërsjellë.

**AKTIVITETE TË AGJENCISË NË PERIUDHËN JANAR - QERSHOR:**

Me qëllim rritjen e transparencës, por edhe të punës së institucioneve në lidhje me qasjen në informacione me karakter publik, Agjencia përgatiti Analiza të veprimeve të Agjencisë mbi ankesat e pranuara në periudhën nga 1 janari deri më 30 qershor 2025, me theks të veçantë në heshtjen e administratës, Qasje e lirë në informacione me karakter publik në vendet e Ballkanit Perëndimor: Heshtja e administratës si pengesë sistemike për transparencën dhe Analizë krahasuese e transparencës aktive për vitet 2021, 2023 dhe 2025 të ndërmarrjeve publike nën juridiksionin e komunave. Ato janë publikuar në faqen e internetit të Agjencisë: <https://aspi.mk/analizi/>

Gjithashtu, u krye monitorim në faqet e internetit të poseduesve të informacionit nga ndërmarrjet publike nën juridiksionin e komunave dhe Qeverisë së RMV për vitin 2025, të institucioneve shtetërore dhe të komunave dhe qendrave për zhvillimin e rajoneve planifikuese. Raportet prej tyre janë publikuar në faqen e internetit të Agjencisë, <https://aspi.mk/izvestai/> dhe u dorëzohen poseduesve me rezultatet e fituara, për njohjen e tyre dhe përmirësimin e faqeve të internetit në aspektin e transparencës aktive. Në këtë periudhë raportimi, Agjencia pati aktivitete si në nivel vendas ashtu edhe ndërkombëtar. Nën organizimin e zyrës së Këshillit të Evropës në Shkup, u mbajt një tryezë e rrumbullakët me temë: "Analiza e jurisprudencës së Gjykatës Administrative (2019-2023) dhe ndikimi i Konventës së Tromsø-s në transparencën e institucioneve", si pjesë e projektit "Mbrojtja e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias në Maqedoninë e Veriut (PRO-FREX)", i cili është pjesë e programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2023-2026" (Instrumenti Horizontal III). Në tryezë u prezantuan gjetjet e Analizës së Jurisprudencës së Gjykatës Administrative në lidhje me Ligjin për Qasje në Informacion Publik (2019-2023), i cili u përgatit në bashkëpunim me Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacion Publik. Analiza është publikuar në faqen e internetit:

[https://aspi.mk/wp-content/uploads/2025/02/анализа-на-судската-пракса-на-управниот-суд-со-законот-за-слободен-пристап-до-информациите-од-jaвен-карактер.pdf](https://aspi.mk/wp-content/uploads/2025/02/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%81%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-ja%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf)

Ka filluar zbatimi i projektit Twinning Light "Mbështetja e Qasjes së Lirë në Informacione - Duke u Ngritur Së Bashku" (14.05.2025 - 18.04.2026), të cilin Agjencia do ta zbatojë në bashkëpunim me partnerë nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ) dhe me mbështetjen financiare të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të kapaciteteve institucionale dhe forcimit të sistemit për qasje në informacione me karakter publik.

Agjencia, në bashkëpunim me Institutin Demokratik Kombëtar, i cili zbaton Projektin "Komunitete me Integritet", dhe i mbështetur nga Qeveritë e Zvicrës dhe Suedisë, organizoi një seminar kushtuar përmirësimit të zbatimit të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik. Zyrtarët dhe kryetarët e komunave: Manastir, Bogovinë, Gazi Babë, Kumanovë, Strumicë dhe Shtip, të cilat janë pjesë e projektit, me ndërveprim dhe pjesëmarrje aktive përmes shembujve praktikë nga puna e përditshme në lidhje me qasjen e lirë në informacione me karakter publik, përmirësuan njohuritë e tyre për legjislacionin kombëtar dhe standardet ndërkombëtare dhe theksuan se qasja në informacione është një mjet kyç për rritjen e transparencës, inkurajimin e bashkëpunimit, si dhe përfshirjen aktive të qytetarëve në proceset lokale.

Në Konferencën Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informacionit (ICIC 2025), të mbajtur nga 23 deri më 25 qershor 2025 në Berlin, Republika Federale e Gjermanisë, u themelua zyrtarisht Rrjeti i ri Evropian për Transparencë dhe të Drejtën e Informacionit (ENTRI), anëtar aktiv i të cilit është Agjencia. Në periudhën e ardhshme trevjeçare, rrjeti do të kryesohet nga Komisioneri Federal Gjerman për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Lirinë e Informacionit (BfDI), dhe u zgjodh një bord ekzekutiv dhe u miratua Karta e Rrjetit Evropian për Transparencë dhe të Drejtën e Informacionit. Agjencia konfirmon angazhimin e vendit për të promovuar transparencën dhe respektimin e vazhdueshëm të së drejtës së publikut për të patur qasje të lirë në informacione me karakter publik. Përmes pjesëmarrjes së saj aktive, Maqedonia e Veriut bëhet pjesë e iniciativës së re evropiane që synon promovimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkufitar, forcimin e transparencës dhe forcimin e mekanizmave të llogaridhënies së institucioneve publike.

I organizuar nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative (BIRN), ngjarja online "Gjendja e Qasjes së Lirë në Informacione në Ballkanin Perëndimor - Një Përmbledhje për Vitin 2024" u mbajt më 30 qershor 2025. Ngjarja u mbështet nga Agjencia Austriake e Zhvillimit, dhe në të mori pjesë edhe Drejtoresha e Agjencisë, Pllamenka Bojçeva. Gazetarët investigativë që e përdorin këtë të drejtë në punën e tyre, si dhe përfaqësuesit e institucioneve përkatëse nga të gjashtë vendet e rajonit që janë pjesë e këtij rrjeti, ndanë dhe shkëmbyen përvojat e tyre. U ndanë përvoja praktike në lidhje me procedurën e ankesës, mekanizmat mbikëqyrës dhe zbatimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Raporti i BIRN thekson se Maqedonia e Veriut, për të dytin vit radhazi, tregon rezultatet më të mira midis vendeve të rajonit në zbatimin e qasjes së lirë në informacione me karakter publik.

Agjencia do të vazhdojë të punojë për një zbatim më efikas të qasjes në informacione me karakter publik, në bashkëpunim si me poseduesit ashtu edhe me kërkuesit e informacionit. Ndihmon qytetarët të kuptojnë më mirë funksionimin e institucioneve, të drejtat dhe detyrimet e tyre, mënyrën se si mund të ndikojnë në vendimmarrje që reflektohet në jetën dhe punën e tyre të përditshme, si dhe te poseduesit e tyre, sepse ata do ta menaxhojnë informacionin që kanë në mënyrë më efikase dhe më të mirë.

Punuan:

Mellani Ibraimi

Оливер Серафимовски

Përktheu:

m-r Valon Mustafa