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

**1. На 8 юни министрите на земеделието на ЕС проведоха видеоконференция, по време на която обмениха мнения относно  предложените от ЕК стратегии „От фермата до трапезата“ и за биоразнообразието, като част от Европейската зелена сделка, както и връзките на тези предложения с бъдещата ОСП, Пакета за възстановяване и бъдещата МФР.** Като цяло министрите приветстваха стратегиите „От Фермата до трапезата“ и за биологичното разнообразие. Целта на двете стратегии е продоволствените системи на ЕС да се превърнат в световен стандарт за устойчивост и да се предприемат спешни действия за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Европа. Те обсъдиха предложените от Комисията допълнителни мерки за повишаване на ефективността на изпълнението на бъдещата обща селскостопанска политика, с цел да се подпомогне постигането на амбицията на Зеления пакт. Комисарят по земеделие и Комисарят по здравеопазване и безопасност на храните настояха, че ролята на фермерите е ключова за успеха на тези стратегии и че ще наблюдават внимателно ефекта на конкретните бъдещи законодателни предложения върху конкурентоспособността на земеделските стопани. По време на видеоконференцията, всички министри поискаха от ЕК повече информация за методологията и принципите на определените целеви стойности в стратегиите, касаещи селското стопанство и представянето на кумулативна оценка на социално- икономическото въздействие от прилагането на стратегиите върху сектора. Мнозинството от министрите определиха заложените цели за намаляване на употребата на пестициди с 50%, на употребата на торове и антибиотици с 50%, 10 % от земеделските земи да са с непроизводствени характеристики и някои др. елементи от предложенията като високо амбициозни, а някои- като неприложими. Те зададоха въпроси свързани с начина на събиране на данни за индикаторите и настояха, че всяка държава членка стартира от различно ниво и това трябва да бъде отчетено при бъдещо целеполагане на национално ниво. ЕК отговори, че бъдещите законодателни предложения ще бъдат съпроводени с оценка на въздействието и че ще се отчитат националните специфики. Някои министри изразиха загриженост по отношение на ценовия натиск и други рискове, каещи хранителната обезпеченост, които могат да се предизвикат от целта 25% от обработваемата площ в ЕС да е под биологично земеделие. По отношение на връзката с процеса на разработване на стратегическите планове за прилагане на ОСП за следващия програмен период, ЕК потвърди, че няма намерение да променя законодателните си предложения за ОСП след 2021 г. и че те са съвместими с целите на стратегиите. Допълни, че ще изработи и изпрати до държавите членки препоръки, касаещи планирането, в съответствие с принципите, заложени в стратегиите. В хода на преговорите ЕК ще се придържа към необходимостта от подобрения (като напр. задължително минимално бюджетиране за еко схеми), като се обляга на индивидуален подход за диалог. Министрите приветстваха неотдавнашното предложение на Европейската комисия за ревизирана Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., което предвижда увеличение на бюджета по ОСП с 26,5 милиарда евро спрямо предложението от 2018 г. Въпреки това, много министри считат, че това увеличение на пакета за земеделие все още не е достатъчно, с оглед на допълнителните усилия, които ще бъдат необходими за земеделските стопани в рамките на Зелената сделка. Балтийските държави отбелязаха разочарованието си, че предложението не съдържа допълнителна амбиция по отношение на сближаването на директните плащания в държавите членки. По подробна информация за проведената видеоконференция на министрите на земеделието можете да прочетете в *Приложение 1*.

**2. Еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидес заяви по време на видеоконференцията на високо ниво на 8 юни, че Стратегията „От фермата до трапезата“ (F2F) е „началото на процеса на промяна на европейската хранителна система“**. Стратегията „От фермата до трапезата“, включва 27 първоначални действия обхванати в Плана за действие, както и измерими цели за приоритетни области. Тя е „дългосрочна стратегическа визия за прехода към устойчива хранителна верига и трансформиране на начина, по който произвеждаме, разпространяваме и консумираме храна”, допълни тя. Това ще превърне хранителната система на ЕС в движеща сила за устойчивост в световен мащаб. Целта е селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост на ЕС да станат лидери за промяна в глобалния преход. Еврокомисарят по здравеопазване припомни някои от основните цели включително 50% намаление на употребата и риска от пестициди и продажбата на антимикробни средства, използвани в селското стопанство и аквакултурите, 20% намаление на използването на торове и 25% от земеделските земи в ЕС да се използват за биологично земеделие (всички до 2030 г.). По време на видеоконференцията Стела Кириакидес подчерта, че ще има мерки за насърчаване на здравословни диети и устойчиво потребление, със стъпки за осигуряване на по-добра информация за потребителите, действия за намаляване загубата на храни и отпадъци и насърчаване на индустрията за увеличиване на наличността и достъпността на здравословна, устойчива хранал Включени са инициативи за хуманното отношение към животните и справяне с измамите с храни. Очаква се първата досега законодателна рамка за устойчиви хранителни системи да бъде внесена до края на 2023 г. Еврокомисарят по здравеопазването заяви, че пандемията COVID-19 „е създала големи предизвикателства през последните няколко месеца и силно напомня, че Европа се нуждае от стабилни и устойчиви системи“ Тя посочи, че общите политики в областта на селското стопанство и рибарството са основни инструменти за подкрепа, но също така и за научни изследвания и иновации за разработване на иновативни решения с повече от 10 милиарда евро, предназначени за селскостопанската и хранително-вкусовата област, пригодени консултантски услуги и по-добър достъп до дигитализация.По отношение на допустимите отклонения при внос на пестициди, които са основна грижа за вносителите и износителите,тя каза, че стратегията „определя как ЕС може да работи в глобален мащаб при оформянето на нова програма за устойчивост и да насърчава равни условия“. Комисията „ще вземе предвид екологичните аспекти, когато оценява исканията за допустими отклонения при внос на вещества, които вече не са одобрени в ЕС“, като например намаляването на опрашителите или натрупването на вещества, които са устойчиви, био натрупващи и токсични. Посланието беше ясно, еврокомисарят по здравеопазване настоя, „искаме да насърчим постепенно преминаване към използването на по-безопасни продукти за растителна защита“, докато създателите на политики са готови да преразгледат допустимите отклонения за внос на вещества, които отговарят на „критериите за намаляване“ и представляват високо ниво на риск за здравето на човека (в съответствие с правилата на СТО и след оценка на риска). В отговор на зададените въпросите по време на видеоконферентната връзка, Кириакидес поясни, че „всички правно обвързващи цели ще бъдат определени в законодателството след това“, добавяйки, че те ще бъдат „предшествани от пълна оценка на въздействието“. Тя добави, че трябва да се работи с международните партньори за повишаване на стандартите в световен мащаб.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Още от ЕС и света*** |  |

**1. Индустриализираното селско стопанство е отговорно за намаляването на насекомите в световен мащаб, според новия Атлас на насекомите за 2020 г., изготвен от европейски неправителствени организации.** Докато отглеждането на 75% от най-важните култури зависи от опрашването, броят на насекомите в световен мащаб намалява, вследствие на индустриалното селско стопанство и значителната употреба на пестициди, се посочва в Атлас на насекомите за 2020г. , публикуван на 9 юни от две неправителствени организации – фондация „Heinrich-Böll“ и „Приятели на земята“ (европейски офис). По-конкретно, докато се отбелязва спад на броя при 41% процента от видовете насекоми, 1/3 от видовете са заплашени от пълно изчезване. Под директна заплаха са опрашващите насекоми, които допринасят за 1/3 от световното производство на храни, като в Европа, в такава ситуация се намира поне един от десет вида пчели или пеперуди. За да бъдат спасени опрашващите насекоми, двете неправителствени организации считат, че Европейският парламент и Съветът на ЕС трябва да предприемат спешни действия, за да бъдат постигнати целите, които се предлагат в тази посока от европейската стратегия „От фермата до трапезата“. Предложенията на двете организации включват: намаляване с 80% на употребата на синтетични пестициди в селското стопанство до 2030 г., като се осигури възможност за справедлив преход за фермерите; поне 50% от бюджета на ОСП след 2020 г. да бъде специално заделен за постигане на цели, свързани с околната среда, природата и климата, както и да се подпомогнат фермерите в преход към агро-екология; да бъдат постепенно преустановени селскостопанските практики, които водят до увеличена употреба на пестициди (напр. отглеждане на ГМО култури); опазване на горските площи, застрашени от обезлесяване, с оглед осигуряване на обработваеми площи. Информация относно Атлас на насекомите за 2020г., може да намерите на следната връзка: <https://www.boell.de/en/insectatlas>.

**2.** **Докладчиците в сянка на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) са решили да се оттеглят от съвместната работа с Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) по Регламента за стратегическите планове на ОСП, стана ясно на заседанието на координаторите на 11 юни, тъй като техните коментари не са били взети предвид.** Според някои източници, изненадващият ход за напускане на преговорите, където те имат "асоцииран статус", е бил подтикнат от групата на Европейския парламент „Обнови Европа“ (RE). Но членовете на Комисията по земеделие от „Обнови Европа“ не са застанали срещу решението. Паскал Канфин (председател на ENVI), в послание до председателя на Комисията по земеделие Норберт Линс заявява, че колегите му от Комисията по околна среда „смятат, че разработването на компромисни изменения, особено по членовете, свързани със „Зелената архитектура“, трябва да бъде процес, ръководен единствено от политическите групировки.“ Последните „ще бъдат и тези, които внасят разработените компромисни изменения на пленарното заседание“. Канфин прикани Линс да „информира съответно екипа и службите за преговори на Комисията по земеделие, че настоящата работна структура ще бъде спряна, както на техническо, така и на политическо ниво, с незабавен ефект“. Според координатора за Комисията по земеделие на групата на зелените и заместник-прeдседател на Комисията по околна среда, евродепутата Мартин Хойзлинг, Комисията по околна среда (ENVI) има право да прекрати разговорите със своите колеги по земеделие относно реформата на ОСП, тъй като предложението не отчита в достатъчна степен необходимостта от подобряване на биоразнообразието, климата и опазването на околната среда и хуманното отношение към животните при реформата на земеделската политика. След решението на ENVI да прекрати преговорите с AGRI, Парламентът ще трябва да вземе решение по тези важни въпроси. Докато някои членове на Комисията по земеделие се придържат към обичайния подход „бизнес като всеки друг бизнес“, по-напредничавата позиция на членовете на ЕП от Комисията по околна среда беше „до голяма степен игнорирана“, заяви Хойзлинг. Мненията на Комисията по околна среда вече могат да бъдат гласувани едно по едно на пленарно заседание, посочи той, като това дава шанс на всички членове на ЕП да се изкажат в подкрепа на по-силна защита на околната среда. В същото време никой евродепутат няма да може да се скрие зад политиците, специализирани в селското стопанство и да твърди, че няма влияние върху засилването на опазването на околната среда по ОСП. Хойслинг обвини "социалдемократите и либералите", че са предизвикали прекъсването в разговорите между двете комисии, поради "напълно различните позиции относно бъдещата селскостопанска политика" в техните политически групи.