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

**1. На 29 юли 2020 г. се проведе първото заседание на Тематичната работна група за разработване на „Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.“ (СПРЗСР).** Тематичната работна група се сформира в изпълнение на разпоредбите на Регламента за стратегическите планове на Общата селскостопанска политика, който изисква икономически и социални партньори и организации, представляващи гражданското общество, да бъдат включени в подготовката на Стратегическия план. На заседанието беше обсъден проект на Вътрешни правила за организацията и дейността на Тематичната работна група. В резултат на постъпилите предложения се прецизираха определени членове в тях. Представителите на университетите, които изготвиха Анализа за социално-икономическо развитие на селските райони, Анализа на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и Анализа за околна среда и климат, направиха кратко представяне. В рамките на заседанието участниците обсъдиха трите SWOT анализа, както и проекта на идентифицирани потребности към всеки от SWOT анализите по съответните цели.

**2. На 8 и 9 септември ще се проведе второ заседание на Тематична работна група за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.“.** В първия ден от заседанието ще бъдат представени измененията в потребностите по Цели 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в резултат на постъпили предложения и ще бъдат обсъдени някои коментари, направени преди и по време на първото заседание на ТРГ. През втория ден работата ще продължи с представяне на измененията и обсъждане на потребностите по Цели 7, 8, 9 и общата цел „Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен“ и ще продължат дискусиите по тях.

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

**1**. **В периода 30 август- 1 септември 2020 г. в гр. Кобленц, Федерална република Германия, се провежда неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие.** Предвидената тема за дискусия е „Научените уроци от кризата с коронавируса – устойчивост на земеделския и агрохранителния сектор, оценка на храните, земеделието и животните”. С цел структуриране на дискусията Германското председателство разпространи дискусионен документ. Министрите дискутират какво е необходимо да се промени с цел подобряване устойчивостта на веригата на предлагане на храни спрямо смущенията, причинени от кризи в бъдеще. Обсъжда се и необходимостта от действия за засилване на независимостта на снабдяването с храни в ЕС, обхващащи суровините, производството, преработването и пускането на пазара.

**2. Повече от 400 европейски организации на гражданското общество се обърнаха към германския министър на земеделието Юлия Кльокнер, преди неформалната среща на министрите на земеделието на ЕС в град Кобленц**. В 2 страници отворено писмо от 26 август 2020 г. , коалицията на организациите на гражданското общество призова делегациите да приведат реформата на ОСП в съответствие с европейската Зелен пакт, особено целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегиията за биологично разнообразие. Те подчертават, че продължаването или оптимизирането на настоящата система не е опция. Необходими са промени в селскостопанската политика на ЕС за осигуряване на приемственост на земеделското производство, от която зависи продоволствената сигурност. Те допълват, че е необходимо възстановяване на функциониращи екосистеми, привеждане на селското стопанство в съответствие със законовите задължения, съгласно Парижкото споразумение и преминаване към здравословна диета. Европейски организации на гражданското общество също така искат да видят „много по-високо ниво на амбиция по отношение на условността на ОСП, хуманното отношение към животните, общественото здраве, устойчивото използване на водите, климата и опазването на околната среда“ и призовават за подобрения в „жизнеспособността на фермите, диверсификацията, обновяването на поколенията и по този начин устойчивостта в селския поминък. " „Слепите плащания на хектар“, казват те, трябва да бъдат заменени „с принципа„ публични пари за обществени услуги “(включително заетостта в селските райони), като се прехвърля подкрепата към мерки, които позволяват на земеделските стопани да инвестират в своя агроекологичен преход, съпроводен от пазарни механизми за подобряване на икономическата жизнеспособност." Новият модел на прилагане трябва да бъде заздравен, за да гарантира, че бюджетът ще се използва ефективно, чрез подобряване на индикаторите, базирани на резултати, както и мониторинг и чрез определяне на общи и амбициозни гаранции за целево изразходване на финансови средства. Европейски организации на гражданското общество нарекоха реформата на Общата селскостопанска политика след 2020 г. „основна възможност за сектора на храните и земеделието на ЕС да премине към устойчива система“ и предизвикаха „председателството да приведе реформата на ОСП в съответствие с целите за климата и биологичното разнообразие и да сложи край на спада в разнообразието и броя на фермите.

**3. На 29 юли 2020 г. евродепутатите от Групата на консерваторите и реформистите, както и американски служители, включително американският държавен секретар по земеделие Сони Пердю, изразиха своите опасения относно Стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ (F2F) за устойчиви хранителни системи“**. Те казаха „Да“ за продоволствената сигурност, иновативното и устойчиво земеделие и „Не“ на зелената „идеология“, която е вредна за европейските фермери и трансатлантическата търговия. Сони Пердю предупреди, че Стратегията „От фермата до трапезата“ ще затрудни световната търговия и ще отнеме от фермерите важни инструменти, с които да се конкурират на пазара. „Сякаш с тази Стратегия Европа е забравила фермата в F2F, казва Пердю и допълва, че има голям риск тази политика да направи европейските фермери неконкурентни, ще наложи протекционизъм, което неминуемо ще навреди на търговията между двата континента. „Ако наложим протекционизъм в селското стопанство, казвайки, че нашите продукти са по-добри от вашите и вашите не могат да се внасят, защото не отговарят на нашите стандарти, ще стигнем до сериозни проблеми. Те могат да засегнат други сектори и да нанесат реални щети върху глобалната търговия“, опасява се държавният секретар по земеделие. В отговор на неговите думи европейският комисар по земеделие Януш Войчеховски контрира със следното: „Това не е търговска бариера. ЕС е най-големият производител на храни и е заинтересован от търговия със САЩ и други страни. Зелената сделка не е против международната търговия. Няма спорове. Трябва да действаме заедно, за да увеличим търговията. В САЩ земеделските производители не се нуждаят от притеснения. Никой фермер няма да бъде принуден да постигне най-високите стандарти. Те ще бъдат насърчавани само да осигурят по-добра защита на околната среда, да създадат алтернативи на интензивното земеделие“, каза Януш Войчеховски . Той също така добави, че няма да е лесно, но индустриалното земеделие е продуктивно в краткосрочен план, а не в дългосрочен план. Продоволствената сигурност остава основният приоритет на Общата селскостопанска политика. Той каза, че трябва да се следи прилагането на стратегиите „F2F“ и „Биоразнообразие“ и тяхното въздействие върху фермерите и конкурентоспособността. В дебата участва и американският журналист Джон Ентин, според когото предложенията в Зелената сделка си противоречат. За пример той даде намаляване на употребата на пестициди с 50%, като същевременно се призовава за 25-процентово увеличение на биологичното производство. Според Ентин логиката игнорира факта, че биоземеделието също използва пестициди и то в пъти повече от конвенционалните методи.