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

**4. На поведеното на 15 юни заседание Специалният комитет по селско стопанство (СКСС) се запозна с резултатите от първия политически трилог между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия и техническите срещи в рамките на междиинституционалните преговори по Регламента за преходните правила, както и предостави някои насоки на Председателството по ключови изменения**. Развитието на преговорите е в активна фаза, с оглед целта за приключване с политическо споразумение до края на юни. Държавите членки се обединиха около принципа, че предложението не трябва да включва нови правила, но останаха на различни мнения относно продължителността на преходния период, който е обвързан със завършването на преговорите по МФР и ОСП и възможността за удължаване на текущата ПРСР с повече от една година. Приоритетният за България въпрос за продължаването на преходната национална помощ за целия преходен период и на същите нива, както през 2020 г., беше постигнат. Първоначално този елемент не беше включен в предложението на Европейската комисия. По отношение на измененията, свързани с удължаване на периода на многогодишните агроекологични ангажименти, които могат да бъдат сключвани в рамките на преходния период, редица делегации се противопоставиха или изразиха резерви. България и някои други държави членки подкрепиха изменението на ЕП, свързано със срока на продължаване на плащанията за райони с природни ограничения през преходния период. България предостави по време на заседанието допълнителна информация по този приоритетен въпрос.

**5. На заседанието на Работна група „Хоризонтални селскостопански въпроси“ към Съвета на ЕС на 17 юни 2020 г. продължи техническо разглеждане на проекта за Регламент за стратегическите планове и на Хоризонталния регламент.** Председателството представи последните предложения за редакция на Регламента за стратегическите планове по ОСП, заедно със съпътстващата обяснителна бележка, която обединява коментарите и въпросите, представени от държавите членки по време на писмените консултации през април и май 2020 год. Основните направления, в които работи Хърватското председателство са индикаторите, като съществена част от предложения от ЕК нов модел за прилагане, начин на определяне и отчитане на единичната стойност за интервенции, които не са базирани на ИСАК и възможността и условията за прилагане на опростена схема за контрол на условността по отношение на малките земеделски стопани. Голяма част от ДЧ като цяло подкрепиха предложенията на Председателството и отчетоха постигнатия прогрес в нелеките условия, създадени от COVID-19. България също подкрепи Председателството по отношение на промените, свързани с индикаторите и отново повтори своята позиция за отчитане на уязвимостта на дребните земеделски стопани при прилагане на условността. Дискусиите оп проекта на регламенти за бъдещата ОСП ще продължат под предстоящото Германско председателство.

**6. Европейската сметна палата (ЕСП) е констатирала, че при прилагане на новите технологии за повърхностни изображения при мониторинг на Общата селскостопанска политика цялостният напредък е устойчив, но с по-бавно темпо при мониторинга на климатичните изменения и околната среда.** Това е установено в нейния Специален доклад № 4/2020, който беше представен на видео-заседание на Работната група по финансови селскостопански въпроси (АГРИФИН), проведено на 16 юни 2020 г. Европейската сметна палата е установила, че както Комисията, така и някои държави- членки са предприели действия за реализиране на потенциалните ползи от новите технологии. Комисията е подпомогнала използването на новите технологии чрез организирането на редица конференции и семинари и е предоставила двустранна подкрепа на много разплащателни агенции. 15 от общо 66 разплащателни агенции са използвали данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ през 2019 г., за да проверят заявления за помощ за някои схеми и някои групи бенефициенти („проверки чрез мониторинг“). Извършеният от Сметната палата одит показа, че много разплащателни агенции считат, че съществуват пречки пред по-широкото използване на новите технологии. Въпреки че Комисията се е опитала да преодолее или намали някои от тези пречки, разплащателните агенции очакват допълнителни насоки от нея, за да вземат правилни решения и да намалят риска от бъдещи финансови корекции. За преминаването към проверки чрез мониторинг са необходими значителни промени в информационните системи, специфични ресурси и експертен опит. Комисията е предприела действия за улесняване на достъпа до данни от мисиите „Сентинел“ и до цифровите услуги за обработка на данни „в облак“, но използването им от разплащателните агенции за оперативни цели е все още ниско. ЕСП препоръчва на Комисията да създаде стимули за използването на проверките чрез мониторинг като основна система за контрол от страна на държавите членки в рамките на ОСП за периода след 2020 г. Освен това Европейската сметна палата препоръчва на Комисията да използва по-широко новите технологии при наблюдението на изискванията, свързани с околната среда и климата. Повече информация по доклада можете да видите на следната връзка: <https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_BG.pdf>