## Exekutivo Rezume

I angluni maśkarthemutni evaluàcia e Sudutne-Est Regionàlo Programosqi 2021–2027 (PRSE) sas kerdini anθ-o phanglipe e śajutnimatenqe dine anθ-o Evaluàciaqo Plano aprovisardo kaθar o Monitoring Komiteto e programosqo thaj bazirime anθ-o Artiklo 40 anθar i Regulacia (EU) 1060/2021. Akaja evaluacia isi la jekh esencijalno rola te del suporto e efektivno menadžmentoske thaj te vazdel o programosko performanso, te del kontribucia te lačharel o proceso e implementaciako thaj te kerel maj baro impakto e suportirime intervenciengo.

O generalo objektivo e evaluaciako si te del pes praktikano suporto e Menadžmentoske Autoritetoske thaj aver aktorenge save si ande implementacia e PRSE-ski, prekal angluni identifikacia e arakhline problemurengo thaj formuliripe e konkretno rekomodaciengo. I evaluacia kaveril e pandž ključne evaluaciake kriteriumura: relevanca, efektivnost, efikasnost, koherencia thaj Evropaki dodaki vrednost, so sikavel e trubujipe pala jekh detaljime haćaripe vi pala o generalo implementaciako proceso thaj pala e specifičnosti pala svako prioriteto vaj instrumento, sar so si e Integrime Territorialne Investicije (ITI) katar o Danube Delta.

E specifikane objektivura e evaluaciake si te del pes relevantno informacia vash o monitoringo thaj o interim revizijako exerciso, te analiziril pes e efektivnosta e implementaciake mehanizmengi thaj te identifikuil pes e zorale thaj vulnerabilitetura e procesosko, te shaj te vazdel pes o stepeni e astaripnasko thaj te resel pes e supozime cilura.

O target grupe e evaluàciaqe si o butjarno e Autoritetosqo vaś o Menadʒmento thaj e strukture save si len kotor, e membrura e Komitetosqe vaś o Monitoring, e eligibilne benefisiàrură, e relevantne partnerură, e linienqe ministrură, sar vi e ćidimata save si len o ciljo e intervencienqo thaj e Evropaki Komisia.

Palal o periodo maśkar o 21-to Oktòbro 2022, i data e PRSE-esqi aprobàciaqi, thaj o 31-to Decembro 2024, i data e referèncaqi kadale evaluàciaqi, i evaluàcia si fokusirime p-i teritòria e Regiònaqi e Sudutne-Est-esqi (Brăila, Buzău, Constanța, Galața, thaj Vàuce), inkluziv i rig s e intervencie finansirime andar e efta prioritetura katar o programo.

I metodològia e evaluàciaqi, sar vi i struktura e raportosqi, si phangle e śajutnimatenqe e specifikacienqe thaj e pućhimata e evaluàciaqe formulisarde vaś svako prioritèta. Von kamen te keren relevantnost thaj koherencia e intervencienqi ande relacia e trubulimatenqe e regionosqe thaj e Evropaqe politikenqe, o kontribucia e programosqi vaś e objektivură vaś o klima thaj e energia e Integrime Nacionalne Planosqi anθ-o śerutno kotor e Energiaqo thaj e Klimatikane Paruvipnasqo (PNIESC) sar vi i integràcia e Evropaqe Pilaresqi vaś e Socialo Xakaja (PEDS) anθ-e projektură save si anθ-i implementàcia. I evaluacia kamel vi e efikasnost thaj efektivnost e programosko, kodo si o progreso ande implementacia thaj o nivelo e performancijako, e implementaciake mehanizmura, lačhi alokacia e resursengo, e faktora save pozitivno vaj negativno keren influenca pe implementacia, e efektivnost e simplifikaciake merengi thaj lengo impakto pe administrativno pharipe.

I evaluàcia inćarel jekh evaluàciaqo raporto vaś svako jekh anθar e efta prioritètură, jekh sintezaqo raporto thaj jekh dedikuime ka-o instrumento vaś o Danube Delta Integrated Territorial Investments (ITI).

I angluni maśkarthemutni evaluàcia e PRSE 2021–2027 utilizisardas jekh miksardi metodològia, savi kombinisarel kvantitativne thaj kvalitativne metode, adaptirime karing e specifikàcie e analizime intervencienqe. I diverziteta e utilisardine alavenqi śaj te kerel triangulàcia e źanglimatenqi thaj e metodenqi, so del kontribucia k-i formulàcia e kredibilne thaj relevantne konkluzienqi.

E aplikabilne alava si: dokumentarno rodipe, intervjuja e ključne aktorenca, fokus grupe, butjake thana, ekspertosko panelo, opiniako rodipe maškar e beneficiarija, statistikani analiza thaj kazusne studije. Sa le programosqe prioritètură (P1–P7) sas sistematikanes phangle kadale metodença. Po drom e primarno kolekciaqe datengo, i evaluàcia inkludisardas i analìza e programosqe dokumenturenqi (PRSE, rigărde lila, anglune raportură), administrativne dàte (eg MySMIS, PRSE Management Authority) thaj ofiśiàlo statistikane źanglimata (INS, Eurostat). E statistikane analìze sas phangle e fizikane thaj finansikane progresurenqe, o nivèlo e kontraktosqo thaj e implementàciaqo, o nivèlo e areslipnasqo e rezultàtosqo thaj e areslimasqe indikàtorură.

E limitàcie e metodològiaqe si maj but phangle: o limitirime vaxt (paśe trin ćhona) dino vaś o sasto proceso e evaluàciaqo, savo mangelas paralelno organizàcia e aktiviteturenqi pal-i kolekcia thaj i analìza; o referencaqo momento e datengo, kodo si o 31-to Decembro 2024-to berś, savo trubulas te astaren pes e anglune analìze save si len pherdo date numaj ko agor e Januàrosqo 2025-to berś; implementaciaki faza bi te avel agorisarde projektura ko vakti e evaluàciaqo. Gasave, i analìza śaj te fokusisarel pes numaj p-e areslipen save si line katar e kontraktură, bi te evaluisarel pes e ćaćutne areslimata vaj e rezultàtură save si kerde.

Bizo sa kadala limitàcie, i zor e konkluzienqi sas suportisardi katar i varietèta thaj i komplementaritàta e metodenqi utilizirime, prekal jekh triangulaciaqo drom savo siguril e ćaćutnipen thaj o balanso maśkar e perspektive e diferentne aktorurenqe save si ande relacia.

O Sudutno-Estutno Regionalo Programo 2021–2027 reprezentisarel jekh bari institucionalo inovacia andar i Rumunikani Koheziaqi Politika, savi si anglunivar rigărdi direkto pe regionalo nivelo. Ande kado smislo, o PRSE – khetanes le avere efta regionalne programonca – markerel o nakhavipe katar jekh centralizirime drom, savo sas kerdo ande anglune periodura, karing jekh decentralizirime programiripe thaj implementaciako fremo. Akava paruvipe kerdas signifikantno śanse te adaptisarel pes e intervencie e regionalne trubujimatenqe, numaj vi e administrativne thaj operativne pharipa save si specifična vaś o proceso te vazdel pes jekh funkcionalo Menadžmentoski Autoriteta ko nivelo e Sudutne Regionalno Barjaripnaske Agenciako.

O programo sas aprovirimo ko Oktobro 2022, telal o objektivo "Investicie vash buti thaj ekonomikano barjaripe", e totalno budjetosa kotar 1,47 miliardura EUR (1,24 miliardura EUR ERDF + 0,25 miliardura EUR nacionalno kontribucia). Strukturime kotar 5 politikane objektivura, 6 investiciake prioritetura, 13 specifična objektivura thaj 22 akcie, PRSE si kompleksno programo e strategikane finansikane alosaripnasa savo sikavel e EU prioritetura, numaj vi akana baro stepeni e fragmentàciaqo.

ITI Danube Delta lel lačhipen katar baro finansiripe vaś intervencie dedikuime vaś e biodiverzitèta, urbani mobilitèta, aksesibilitèta thaj efikasno energia, so del suporto vaś i implementàcia e Integrime Strategiaqi vaś o Sastipasko Barjaripe e Danube Deltaqo.

I kompleksiteta e PRSE-qi sikavel e interkonekcie maśkar e prioritètură thaj e akcie, so sikavel vi i adaptàcia e programosqi k-e regionalne specifikane thaj vi lesqo phanglipe e mangipnaça e Evropaki Uniaqe. Akaja struktura manglape kotar o Menadžmentosko Autoriteti te ovel la jekh solidno koordinàcia thaj implementàciaqo sistemo, savo śaj te del suporto vaś jekh koherènto thaj efikasno intervencia. Pe sa kodo vaxt, o śerutno vaxt e implementàciaqo sas markisardo katar o pharipe te źutil pes jekh baro gin e fazenqe projèktenqo katar o periodo 2014–2020, so trubulas te avel maj dur katar o PRSE 2021–2027. Akaja situacia redukisarda o than savo si disponibilo vash neve projektura thaj kerdas baro administrativno presia, so afektisarda o angluno lansiripe e akharipasko vash o nevo programosko periodo.

O Sudutno-Estutno regiono si anglal perzistento socio-ekonomikane pharipa, sar so si demografikano xasaripe, akcentirime teritorialno na-egalitetura, jekh pharo butjako bazari thaj tikno nivelo e urbanizaciako. Bizo nesave lačhe signàlurǎ vaś ekonomikano barjaripe, e diferencie maśkar e źutipna si inkerde, thaj o akceso k-i edukacia, sastipen thaj publikane servisură si bibarabar. Kadala realitetura justifikuin i trubujipe vaś integrime intervencie adaptirime vaś e lokalo specifikane.

O programo del atùnći respònso kadale pharipnasqe prekal jekh komplekso drom adaptisardo pal-i teritòria, strukturisardo paśal panз politikane objektivură thaj efta prioritètură. O programo finansiril intervencie save si phangle e ekonomikane kompetitivitetosa, sastipasko infrastrukturako, urbano barjaripe thaj socialo inkluzia, kontribuindoj te vazdel pes i teritorialno kohezia. I fleksibilìta e programosqi del les śajsaripen te del atùnći respònso vi k-e trubujimata save aven, sar te adaptisarel pes k-e naturalne katastrofe vaj te utilizil pes katar e strategikane śajutnimata. Vi te i socio-ekonomikani analìza na sikavel i trubujipe vaś fundamentalne paruvimata anθ-i PRSE stratègia, e efektură katar o maripe anθ-i Ukraina sikaven i importanca te inkren pes e investicie anθ-o transporto thaj anθ-i konekcia

O Sudutno-Est regionalno programo integrisardas e specifična relevantne themeske rekomendacie save si dine katar e Evropaki Komisia andar o Evropako Semestro katar o programosko stadiumo, kontribuindos ki implementacia 12 lendar. Ko 2024 berś, i Rumunia resljas jekh rekomendàcia savi si direkto phangli e politikasa e koheziaqi: te kerel pes maj sigo i implementàcia e programurenqi, te zurarel pes i administraciaqi kapaciteta, te del pes suporto e tikne forurenqe thaj te kerel pes kapitalizàcia e śansença save si dino katar i Platforma "Strategikane Tehnologie vaś i Evropa" (STEP).

O programo inćarel intervencije pala balansirimo urbano barjaripe thaj administrativne konsolidacijake mere, numaj lengi implementacija si inke limitirime thaj o konkretno kontribucija šaj te optimiziril pes. Trubul te kerel pes maj sigo o lansiripe e akharimasko, dodatno suporto e projekturenqe anθ-e tikne forură thaj o keripe e programosqo integràciaqo e dedikuime STEP objektivosqo, suporto e inovacienqo thaj vazdipen e regionalo kompetitivitetosqo. Paše odova, o kerdipen e inovaciaqe ofisosqo anθ-o Sudutno-Estutno ADR śaj te del suporto aktivo vaś i integràcia kadale Evropaqe prioritèturenqi, vazdel pes anθ-e relacie save si aba kerdine katar o śerutno autoritèto e regionalne aktorurenqe

PRSE 2021–2027 si strategikane phanglo e PNIESC objektivurenca, suportirindoj e zeleno tranzicia finansirindoj projektura save si phangle e energiake efikasnosta, redukcia e emisie e gazengo save keren o efekto e serra thaj sastipasko urbano mobiliteto. E alokacie vash akala intervencie – may but se 330 milionya EUR – siton resle ano specifikune renoviripe e kherengo, modernizipe e publikune transportesko thay vazdipe e infrastrukturako vash alternativune goripya.

Vi te si i implementàcia inke anθ-e anglune stadiumură, e projektură vaś e enviromentia si maśkar e maj avansime anθ-o programo. Paše odova, o programo del kontribucia indirektno ko enviromentikane objektivura, suportirindoj e ekološko produkcia ko cikne thaj maškarutne biznisora ​​thaj digitalizacia e servisurengi aver mere save si phangle e principurenca e sastipasko barjaripe save šaj te oven aplicirime ko sa e projektura prekal o alosaripe e beneficiarengo. Te šaj te ovel maj baro o kontribucia, trubun te oven aver mere te akceleririnel pes i implementàcia, treningo e benefisiàrurenqo thaj intervjuàcia e dimenzienqi e enviromentosqi anθ-e sa e vrjamaqe intervencie.

O programo del baro kontribucia ki implementàcia e PEDS-esqi, maj but anθ-e duj esenciàlo riga: jekhutne śanse thaj akceso k-o marketo e butăqo, respektivo sociàlo protekcia thaj inklùzia. Investirindoj ande edukaciaki thaj socialo infrastruktura, o programo suportil e modernizacia e edukaciake jekhimaski thaj o barjaripe e butfunkcionalne socialo centrurengo, direktno te adresisarel e trubujimata e vulnerabilne grupengo. Prekal o Specifiko Objektivo 4.2, o programo finansirinel i modernizacia e edukaciaki infrastrukturaki, e alokaciasa 45,8 milionura EUR, katar save 16 milionura EUR si kontraktirime ko agor e beršesko 2024, save si phangle opral 7,000 beneficiaren. O OS 4.6 vi del śajsaripen te ćhivel pes jekh akharipe ko 2025 berś vaś i modernizacia e śkolaqe kampurenqi thaj e thana vaś o lośalipen e ćhavorrenqo thaj e ternenge. Ano rig e socialune inkluziako, Specifikuno Objektivo 5.1 del suporto e integrime urbano barjaripaske alokaciasa 2 milionura EUR vash socialo protekcia, socialo khera thaj akceso pe esencijalne servisura, mashkar lende vi prekal projektura save den zor vash kreiripe e butfunkcionalno centrurengo thaj regeneracia e marginalizirime thana.

Po drom kadale direktno kontribucienqo, o programo integrisarel e PEDS-esqe princìpură sar śajutnimata anθ-o proceso e selekciaqo thaj e implementàciaqo e projèktosqo, inkluziv e kriteriumură vaś o aksesibilitèto, egalutne śanse thaj laćhe butăqe kondicie. Te zurarel pes o socijalno impakto, trubun aver mere sar so si te del pes prioriteti e finansiripeske vash vulnerabilno grupe, te promovirinel pes o cross-financing thaj te del pes lache praktike vash e socialo inkluzia thaj PEDS principura mashkar e beneficiarura.

O progreso ki implementàcia e PRSE-esqi źi ko 31-to Decèmbro 2024-to berś sikavel jekh signifikantno nivèlo e kontraktosqo (41% e alosaripnasqo), maj but pal-e fazaqe projèktură (79% e totalosqe), numaj o śerutno drom e implementàciaqo si tikno, bi agorisarde projèktenqo thaj e deklaràcie xarnimata telal 5% e kontraktosqe sumença. E śajutnimata si resle bi-barabar maśkar e prioritètură thaj e specifikane objektivură, thaj anθ-e but kazura lenqi validàcia si maj anglal.

O progreso ano reslipe e reslimasko e Sudutne Regionalno Programosko si tikno thaj na-barabar maškar e specifična objektivura. Ano bi-aźutipe e agorisarde projekturenqo, i analìza si bazirime ekskluzivno p-e kontraktuime operacie, maj but pe fazake operacie katar o 2014-2020 ROP periodo, savo determinisardas o substancialno nakhavipen e fazake ciljenqo anθ-o kazo e bute prioritetenqo.

O prioriteto 1 dikhlja minimalno progreso, numaj trin kontraktura sas xramosarde, o jekhto notabilno progreso si pe OS1.3, kote so o vazdipe mamuj o milestone si 196%, numaj 32% mamuj o agorutno ciljo.

Palal o Prioriteto 2, sas registrime laćhe rezultatură and-o dikhipen e efikasno energiaqo (Specifiko Objektivo 2.1), 53 kontraktuime projektură. E kontraktirime projektura śaj te astaren aproksimativno 74% katar e agorutne cilura save si thodine te laćharen o energiako performanso e publikane kherengo thaj 15% vaś o laćharipe e energiako performanso e kherengo. Vaś o specifiko objektivo 2.4, o progreso si tikno, si numaj jekh kontrakto projekto, savo si les o potencijalo te del kontribucia te aresel pes o agorutno ciljo e indikatoresqo anθ-i jekh proporcia 29%. Po nivelo kadale specifikane objektivosko, si tikno intereso katar e beneficiarura pala akcie te keren pes perde e veśenge. Naj progreso pe Specifično Objektivo 2.7-šukar perde numaj si jekh kompleksno projekto ande preparacia ande relacia pala investicie ande Natura 2000 thana.

O prioriteto 3 dikhlja signifikantno reslimata nakhle palal e projektura ande faze, 233% nakhle palal e digitalizirime transportoske sistemura. Numaj, o progreso karing e agorutne cilura si bibarabar (maśkar 5% thaj 241%).

O prioriteto 4 registrisarda jekh baro nakhavipe vash o Specificno Objektivo 3.1 (990% mamuj o objektivo e etapako), numaj naj progreso vash e infrastrukture vash alternativno gorivo, ni vash e infrastruktura vash o phanglipe ano Danube Delta ITI area.

O prioriteto 5 na sas les thodine punktura, numaj kerdas laćho progreso pe Specifiko Objektivo 4.2 (74% thaj 83% katar e agorutne cilura vaś e klase). Na sas kerdo progreso pe Specifichno Objektivo 4.6 soske e akharimata vash akava objektivo inke trubun te aven lansirime.

O prioriteto 6 registrisarda signifikantno progreso ande relacia pala o stepeni e angažmanosko karing e scenake objektivura, palal o generalo trendo, o vazdipe e kontribuciako karing e scenake objektivura save si variirime, ando kazo e Specifična Objektivosko 5.1, maškar 848% ande relacia pala putarde thana kerde vaj rehabilitirime ande urbane thana thaj 0% pala zeleno infrastruktura save si lačhe katar aver cilura katar e klimatikane paruvimata. Sar dikhel pes o specifiko objektivo 5.2, o progreso te aresel pes o punkto vaś o gin e kulturalne thaj turisticka thana save len suporto sas reslo 100%, e asumime valutenqe save kontribuisarde te aresel pes o agorutno ciljo pe 13%.

Implementàcia e Programosqi anθ-o akanutno programisaripen akcentisardǎs i simplifikàcia e administrativne procedurenqi thaj i digitalizàcia, e objektivoça te tiknjarel pes o birokràtiko pharipe thaj te kerel pes maj efikasno o menadžmento e projèktosqo. Alava sar so si o lačharipe e MySMIS platformako, o mehanizmo e pre-finansiribasko thaj o Help-desk sine introducirime, numaj isi panda pharipa save si phangle e tehnikane problemencar, diferentno interpretacije e mangipnaske thaj e kompleksiteto e procesengo.

Pe nivelo e Prioritetonqo 1–6, sas sikavde e administrativne, finansikane thaj operativne bariere, maśkar lende o tikno administrativo kapaciteto e UAT-enqo, e problemură te len pes e trubuimaske aprobàcie, e legalo pharipa ande relacia e procedurença e ekspropriaciaqe, baro gin e phure projekturenqo, numaj na-dosta finansikane resurse te źutil len sa.

Konkluzie

I procena sikavel jekh perzistento pharipe maškar o tempo e kontraktosko, savo si but vazdino, thaj i realo exekucia e projekturenqi, savi ačhel tikni. Akaja situacia si influirimi taro ćhinavipe taro procesi taro evaluiribe thaj selekcia, kompleksiteti taro administrativno procedure thaj bibućaripe taro specializirime evaluatora ko regioni. Ano sasto vakti, e fazirime projektura len baro kotor e budjetosko, so limitirinel o akceso ko finansiripe vash neve inicijative thaj redukisarel e programesko shaipe te del atùnći respònso e neve trubujimatenqe. Akana trubul te avel maj but operativno suporto te śaj te źutil pes o proceso e implementàciaqo.

Jekh tikni evolucia dikhel pes anθ-i preparàcia thaj anθ-o źanglipe vaś varesave stratègike projèktură saven si len regionalo impakto, sar si o Regionalo Data Centro, e intervencie anθ-e thana Natura 2000 vaj e integrime projèktură anθ-i rig e Danube Delta ITI. Von involvirinen kompleksno dokumentacia, buteder institucionalno aranzmanura thaj koordinacia maškar but administrativne nivelura.

O vazdipe neve Evropake prioritetengo, sar so si kodola save si sikavde ande STEP thaj RESTORE regulacie, korrelacia e regionalne trubujimatenca vaj shajipenca pe nacionalno thaj Evropako nivelo putarel shajimata save mangen jekh maj fleksibilno drom thaj sigo adaptacia e programosko pe neve strategikane rig. Akava presupozil jekh sigo adaptàcia e finansiripnaski katar e akcie save si len maj tikno mangipen ande relacia kodolesa savi sas angluno drom formulime ko starto e programosqo karing kadala neve śanse.

Vi te o RDI-esqo śerutno reprezentisarel jekh pharipe vaś o tikno intereso e SME-enqo anθ-i inovacia thaj e ekonomikane phanglimata, e sektoresqe finansikane śanse si len o potenciàlo vaś jekh zuralo vazdipen vaś i RDI-esqi aktivitèta anθ-o regiono. O departamento vash planiripe e autoritetosko vash o menadžmento kerdas importantno pasura te kerel jekh śajutno ambiènto inkluzivno vaś e ključne regionalne aktora, numaj e koncertirime akcie e regionalno inovaciaqe centrosqe si esencijalne te vazdel pes pe akava kerdo fundamento.

O dinamikano kontèksto e implementàciaqo, inkluziv o vazdipen e investiciaqe kośturenqo, o ćhinavipen anθ-e lansiripe e akharipnasqo anθ-e varesave thana thaj o prevalento kontrakto e fazenqe projèktenqo, kerel influènca p-i akanutni relevanca varesave targeturenqi thaj indikàtorenqi. Paše odova, signifikantno diferencie ano progreso maškar specifična cilura sikaven kaj nesave cilura šaj te oven na-realistikane ja bi-korelaciake e aktuelno exekuciake kapacitetencar. Akava kontèksto kerel i trubujipe vaś jekh laćhe fundosardo dikhipen e performàncaqo fremo, bazirime pe neve dàte pal-e kośtură, kontraktură thaj maturitèta e projèktenqi.

E beneficiarura, maj but e cikne UAT-ura thaj o privatno sektoro, si len pharipa te keren projektura, te len aprobacie, te haćaren e administrativne trubuimaten thaj te ćhiven e procedure vaś e prokuracia. Kadala pharipa limitirinen o jekhutno akceso ki finansia thaj shaj te afektin o kvaliteto thaj o impakto e investiciengo. Vi, e śanse vaś suporto vaś o barjaripe e śajutnimatenqo thaj o labăripen e cross-financing-esqo (ESF) na si pherdo eksploatime, so redukisarel o potenciàlo vaś efikasno butǎripen e infrastrukturenqo thaj o ladavipen e kvalitetosqe publikane servisurenqo.

Vi te o PRSE kamlas te kerel maj lokho e procedure, e tehnikane pharipa ano hasnipe e MySMIS platformako, e dokumenturenqe redundancie thaj e diferentne interpretàcie maśkar e evaluàtorǎ thaj e benefisiàrǎ afektisaren i administratìvo efikasità. E simplifikaciake mesure save si promovirime pe Evropako thaj nacionalno nivelo na sas pherdo eksploatime, maj but ande relacia e simplifikuime kostoske opcienca. Vi, kotor katar o administrativo pharipe si transferime katar o verifikaciako stadiumo ki kontraktosko stadiumo, bi te avel čačes redukime. Kadala aspektura sikaven jekh kontinuo trubujipe vash optimizacia thaj rekalibracia e procedurengo, ando smislo te tiknjarel pes o administrativno pharipe thaj te vazdel pes o responsibiliteto orientirimo karing e rezultatura.

Rekomendàcia

I evaluàcia kerel śov bare rekomendàcie vaś te akcelerisarel pes thaj te optimizisarel pes i implementàcia e PRSE 2021–2027. Anglal sa, si rekomenduime te źutil pes o kontrakto thaj i exekucia e projekturenqi, mobilizindoj e MA resurse, treningo e andrune evaluàtorenqo thaj stimulisarindoj o śajdipen e terminurenqo katar e benefisiària. Dujto, trubul te kerel pes sistematikano monitoripe e bare projekturengo save si len regionalno impakto thaj bari kompleksiteta, prekal jekh transparentno thaj etapirime proceso.

Si vi propozalo te integrisarel pes e neve intervencie save si dine katar e RESTORE thaj STEP regulacie, prekal realokacia e lovengi thaj e sigo operacionalizacia e Regionalno Inovaciake Ofisoski, sar jekh suportosko instrumento vash e aktivitetura vash e Research Development Inovation. I śtarto rekomendàcia kamel te kerel revizia e performàncaqe fremosqi, anθ-i linia e neve valutenqe e indikàtorenqe thaj e ćaćutne kostosqe e projèktenqe.

Sar suporto e beneficiarengo, e evaluacia akcentirinel o trubulipe te vazdel pes o lokalno administrativno kapaciteto, maj but ande cikne forura thaj ruralne thana, prekal suporto ande integracia e treningoske komponentengo thaj o hasnipe e cross-financingosko. Po agor, si rekomenduime te źal maj dur o proceso e simplifikaciaqo, laćharindoj o labăripen e MySMIS-esqo, aplikindoj e simplifikuime kośtură save si dine katar i regulacia thaj redukindoj e redundanto śajutnimata katar e aplikàcie vaś finansiripe thaj raportură, anθ-o paralelno jekh vazdini responsibilitèta e benefisienturenqi karing e rezultàtură.