|  |  |
| --- | --- |
| ***Визия за ОСП след 2020 г.*** |  |

**6. По време на видеоконферентна среща в сряда, на 13 май, министрите на земеделието и рибарството и техни представители обмениха мнения относно въздействието на кризата с коронавируса върху селското стопанство на ЕС, предприетите мерки на европейско ниво, евентуална необходимост от по-нататъшни действия и предложение за източник на тяхното финансиране.** Мнозинството министри приветстваха предприетите навременни мерки. Редица делегации, които имат оставащи средства и са заинтересовани, приветстваха последната предложена мярка, която дава възможност за извънредна подкрепа на засегнати сектори с оставащи средства от Програмите за развитие на селските райони. България, заедно с други държави-членки поиска увеличение на бюджета на хоризонталната мярка COVID-19 с повече от 1 %. „Чрез извънредната мярка страната ни може да подкрепи най-пострадалите в земеделския сектор след приключване на реколтната година и анализ“, каза българският министър. „Към момента в страната ни се прилагат мерки за стимулиране на преработвателните предприятия за изкупуване на вече реколтиращата се земеделска продукция“, допълни българският министър. По отношение на източника на средства за допълнителните мерки, министрите нямат консенсус. Някои делегации призоваха за активиране на резерва за селскостопански кризи в контекста на Covid-19, но повечето министри бяха против. Други делегации настояват за ползване на целевите приходи и маржовете от бюджета на ЕС за 2020 г. Мнозинството от делегациите призоваха за разширяване на предприетите мерки и допълнителни такива на европейско ниво за подкрепа на частното складиране за говеждо месо, млечни продукти, както и за подкрепа в още засегнати сектори като свинско, телешко и пилешко месо и мляко. Няколко министри на земеделието на ЕС призоваха за допълнителни мерки, по-специално в сектора на виното. Българският министър заяви, че България подкрепя предложението за допълнителна подкрепа в секторите „Животновъдство“ и „Мляко“ и предложи допълнителни мерки за директна подкрепа на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. В лозаро-винарския сектор България има намерения и готовност да предостави средства на гроздопроизводителите и ще настоява за предложението си да бъде програмирана подобна мярка на Covid-19 и в тази Програма. България подчерта необходимостта от контретни мерки и за дребно-мащабния риболов. Мнозинството министри призоваха за силен бюджет за ОСП, като поне да се запази бюджета на ОСП на сегашното му ниво и за периода 2021-2027 г. Комисарят по земеделие Януш Войчеховски също защити силен бюджет за ОСП след 2020 г.

**7. Проектопланът „Зелена сделка пакет за възстановяване", който все още подлежи на промяна преди публикуването му, се фокусира върху цифровизацията, намаляването на въглеродните емисии и биоенергията.** Неофициалният вариант, който се разпространява, предлага огромни инвестиции в бърз интернет в селското стопанство и селските райони, намаляване на емисиите от парникови газове и биоенергия, произведена от отпадъци или култури, за да се изгради устойчиво земеделие. Европейската комисия подчертава, че селското стопанство и хранителната верига са засегнати от кризата COVID-19 в различни аспекти и по различен начин от другите отрасли. Последиците от пандемията показват, че сега повече от всякога, трябва да се поддържа устойчивото земеделие и по-специално диверсификация на доходите на земеделските стопани и земеделската дейност. В проектоплана се посочва, че предстоящата стратегия “От фермата до трапезата“, която трябва да бъде публикувана на 20 май, ще установи по-доброто хранене и ще превърне европейската храна в "световен стандарт за устойчивост". Пакетът за възстановяване се очаква да насърчи дейности, свързани с опазване на околната среда и благоприятни за климата инвестиции и практики. Бързият интернет се определя като ключова област за създаване на работни места и бизнес, както и за подобряване на качеството на живот в селските райони. Необходими са инвестиции, за да се въведе широколентов достъп в селските райони. През 2018 г. малко под половината от домакинствата в селските райони са имали достъп до услугата. Инвестицията в бърз интернет ще доведе до по-добър достъп до консултантски услуги и онлайн курсове. Модернизацията на селското стопанство, чрез иновации и цифровизация в прецизно земеделие ще намали разходите и ще подобри управлението на почвите и качеството на водите, както и ще намали използването на торове и пестициди, заедно с емисиите на парниковите газове. Инвестицията за въвеждане на широколентов достъп в селските райони възлиза общо на 130 милиарда евро, със съпътстващи 35 милиарда евро за цифровизация на хранително-вкусовия сектор през следващите две години. Проектопланът включва приоритизиране на инфраструктура, особено в селските райони, намаляване на несигурността на пазара, както и издигане на лидерството на ЕС в областта на сателитните технологии и инвестици в диверсификацията на земеделието. Проектът предвижда също така инвестиции в намаляването на емисиите на парникови газове в размер на 14 млрд.евро, които ще се насочат към горите, торфищата и почвите през следващите две години. Целта е да се засадят 3 милиарда дървета до 2030 г., да се възстановят достатъчно торфища и да се подобри управлението на почвите. В проекта се предлага инвестиция в размер на 4 милиарда евро, като се дава приоритет на производството на биоенергия и енергийни култури. Европейските земеделски стопани имат потенциал да произвеждат енергия от възобновяеми източници, стига тези инвестиции да се извършват в устойчива среда, без да се застрашава продоволствената сигурност.

**8. На 11 май, европейският комисар по безопасност на храните Стела Кириакидес направи преглед на стратегията „От Фермата до трапезата“, която се очаква да бъде приета от ЕК през следващата седмица.** Без да предоставя конкретни данни тя призова за намаляване на употребата на пестициди, торове и антибиотици в животновъдството. Стела Кириакидес подчерта че стратегията „ От фермата до трапезата“, е един от основните компоненти на Европейската Зелена сделка, която ще помогне за установяването на „нов курс“. Това от своя страна ще допринесе за възстановяване на ЕС след пандемията от коронавирус. Европейският комисар по безопасност на хранитезаяви пред членове на Комисията по земеделие към Европейския парламент, че не е достатъчно да има модел, основан единствено на производството. Трябва всички икономически, екологични и обществени проблеми да бъдат взети под внимание. Бъдещата стратегия ще адресира приоритетите, произтичащи от изменението на климата и защитата на биологичното разнообразие. Стела Кириакидес призова за преглед на моделите на потребление, намаляване на хранителните отпадъци и по-здравословни диети. „Разглеждаме законодателни и незаконодателни инициативи, за да подобрим устойчивостта на всички връзки в хранителната верига“, добави тя. „Целта е да се намалят рисковете и използването на пестициди, да се намали използването на торове и антибиотици.“ Сред 26-те ключови инициативи за веригата на доставки на храни, в последната версия, озаглавена „Към справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система“, се включват препоръки за всяка държава-членка относно деветте специфични цели на предстоящата обща селскостопанска политика. Останалите инициативи в дневния ред малко са променени спрямо предишните версии на текста. Наред с преразглеждане на директивите за пестицидите (през 2022 г.), хармонизиране на задължителното етикетиране на хранителните вещества върху опаковките (през 2023 г.) и цялостен план за интегрирано управление на хранителните вещества за намаляване на замърсяването, особено от торовете в селското стопанство (очаквани през 2022-2023 г.), се появява и един нов елемент, свързан с коронавируса. Създава се Обсерватория за безопасност на храните в ЕС, която да наблюдава и докладва за способността на ЕС да гарантира наличност на доставките, да обхваща производството на храни и инфраструктура, като гарантира прозрачност и координация по време на предизвикателствато. Новият орган трябва да гарантира, че търговията със селскостопански продукти ще продължава да играе своята важна роля, допринасяйки за глобалната продоволствена сигурност. Съществува и план за действие в извънредни ситуации, за да се осигури снабдяване с храна и сигурност, в случай на криза от всякакъв вид. Другата стратегия за Биоразнообразието 2030 на ЕС предполага повече данни за постигане на целите.

**9. По време на виртуалната пленарна сесия на 15 май Европейският парламент (ЕП) подкрепи мандата за преходния регламент на ОСП, основан на доклад на Елси Катайнен, проправяйки пътя към началото на тристранните преговори на 20 май.** В коментар по този повод тя заяви, че силната подкрепа в залата е показала, че земеделието и стабилността на хранителния сектор са ценени, което е особено важно сега в условията на криза, а земеделските производители се нуждаят от сигурност за бъдещето. В отговор, Хариет Брадли, служител по селскостопанската политика на Европейския съюз в BirdLife Europe, заяви, че ЕП ефективно е гласувал за още две години бездействие по отношение на загубата на биологично разнообразие и климатичния разпад, тъй като продължаването на настоящата ОСП ще облагодетелства само интензивни селскостопански интереси и малко получатели, които поглъщат по-голямата част от средствата. Тя подчерта, че бъдещата селскостопанска политика ще повлияе на ЕС и на неговите граждани като цяло, призовавайки залата да поеме управлението на Комисията по земеделие, която дава приоритет на частния интерес над благосъстоянието на европейците и на нашата планета в процеса на реформа на ОСП.