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

**1. Европейската комисия (ЕК) има увереността, че може да увеличи целите за намаляване на вредните емисии до 2030 г. от 40% на 55% спрямо нивата от 1990 г., заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.** По време на встъпителната си реч на 16 септември пред Европейския парламент тя заяви, че има спешна нужда от това да се ускори процесът, тъй като става въпрос за бъдещето на нашата крехка планета, описвайки поставената към 2030 г. цел като амбициозна, постижима и полезна за Европа. До следващото лято ангажираните с процеса органи на ЕС ще преразгледат цялото законодателство в областта на климата и енергетиката на съюза, за да има предпоставки да се изпълни целта от 55% намаление на емисиите. По време на своето обръщение пред евродепутатите фон дер Лайен обяви, че 37% от Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“, на стойност 750 милиарда евро, ще бъдат изразходвани директно за целите на Европейската зелена сделка, докато Комисията има заложена цел 30% от пакета от стимули да бъдат насочени към зелени активности. Пандемията COVID-19 и реакцията на Европейския съюз към смъртоносния вирус бяха акцент в нейната реч. Според фон дер Лайен този вирус е демонстрирал колко крехка е в действителност нашата общност от ценности и колко бързо може да бъде поставена под въпрос в целия свят и дори тук, в Европейския съюз. Тя се опита да разсее всяка нотка за дисхармония сред страните, като каза, че страхът и разделението между държавите-членки са превърнати в доверие в ЕС, добавяйки, че е налице преоткриване на стойността на общото, като всеки е жертвал част от личната си свобода за безопасността на другите в частност,а също и на ниво ЕС, всички ние споделихме част от суверенитета си за общото благо. Фон дер Лайен разкритикува големите световни сили като каза, че те или се оттеглят от институциите, или ги вземат като заложници за своите интереси. По отношение на Брекзит определи Споразумението за оттегляне като най-добрият и единствен начин за осигуряване на мир в Ирландия, но липсва напредък в търговските преговори между Лондон и Брюксел и с всеки изминал ден шансовете за своевременно споразумение започват да избледняват. По време на речта си фон дер Лайен говори дълго за дигиталната програма на Европейския съюз. Тя подчерта, че сега Европа трябва да поведе пътя към дигиталното или ще трябва да следва пътя на другите, които ще определят тези стандарти за нас и призова за общ план за цифрова Европа с ясно определени цели към 2030 г. Информационната свързаност е от ключово значение за съживяването на селските райони в Европа, каза тя, акцентирайки върху факта, че 40% от хората в селските райони все още нямат широколентов достъп до интернет, което възпрепятства тяхната възможност да използват напълно своя потенциал и да привличат повече хора и инвестиции.

**2. На 14 септември 2020 г., в гр. Брюксел, се проведе присъствено заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС).** Въпросите от дневния ред на заседанието включваха обсъждане на елементи от предложения законодателен пакет за реформа на ОСП след 2020 г., които според председателството имат ключово значение за постигане на споразумение между държавите-членки (ДЧ). В тази връзка, делегациите проведоха дебат относно таваните за директни плащания (в контекста на заключенията на Европейския съвет относно многогодишната финансова рамка (МФР) от 21 юли 2020 г.), разпоредбите за преходна национална помощ и максималния процент за съфинансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в по-слабо развитите райони на ЕС. По отношение на таваните за директни плащания ДЧ остават на различни позиции относно предложените редакции на председателството, целящи прилагане на заключенията на европейските лидери относно МФР и прилагането на таваните на директни плащания. Една част от ДЧ изказаха подкрепа за предложението на председателството, но друга част отбелязаха, че интерпретацията на текста на председателството не е в правилна посока. Председателството внесе предложения за редакция на чл. 132а, който се отнася за преходната национална помощ (ПНП), която не беше част от първоначалното законодателно предложението на Комисията за реформа на ОСП след 2020 г. (публикувано през 2018 г.), но по настояване на България и други делегации, беше добавен към законодателния пакет от Румънското председателство. По-конкретно, член 132а се отнася за продължаване на ПНП при условия, прилагани в действащото в момента законодателство, но с намаляващ интензитет на подкрепа. В момента председателството предлага от 2023 г. да започне поетапно намаление на интензитета и подкрепата по схемата до пълното й приключване в края на периода, като мнозинството от делегациите изказаха подкрепа за този подход. България отбеляза отново важността на тази интервенция, за страната и призова за възможност за промяна на референтния период. Председателството заключи, че текстът в 132а отговаря на очакванията на мнозинството на ДЧ и го смята за стабилизиран. Относно предложението на председателството за определяне на 85% като максимален процент за съфинансиране от ЕЗФРСР в по-слабо развитите райони на ЕС, делегациите поискаха допълнителен преглед на предложението от Правната служба на Съвета и оценка на неговото съответствие с останалите разпоредби, насочени към развитие на селските райони.

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

**1**. **В свое прессъобщение на електронната си страница Копа-Коджека потвърждават, че е налице спад в производство на пшеница и рапица в Европа и изразяват загрижеността си относно затрудненото положение, в което се намират голяма част от европейските производители на зърнени култури.** Според публикуваната от организацията информация, вследствие от климатичните смущения през годината, които от своя страна са довели до намаляванена засетите площи със зимни култури, производството на пшеница в ЕС е спаднало с 13,6%, а добивът на маслодайна рапица остава много нисък - 17 милиона тона. Освен цялостния спад се наблюдава и голямо различие между производителите и отделните региони. Още по-тревожен е фактът, че при текущите пазарни цени производителите не могат да покриятпроизводствените си разходи и фермерите се изправят пред все по-големи трудности. Последната прогноза на Копа-Коджекапоказва, че производството на мека пшеница в ЕС намалява със среден спад от 20 милиона тона (-13,6%) в сравнение с реколтата през 2019 г. Това се дължи главно на лошите метеорологични условия, но и на засиленото присъствие на насекоми-вредители и болести, с които фермерите се справят все по-трудно. Жан-Франсоа Изамбер, председател на работната група по зърнени култури, подчерта, че е изключително важно да се обърне внимание на тези проблеми, да се предложат ефективни инструменти за управление на риска и да се гарантира, че поне 60% от плащанията по I стълб на Общата селскостопанска политика се разпределят за основните плащания. Ако фермерите не разполагат с необходимите средства за закупуване на семена и качествени суровини, балансът на зърнопроизводството в ЕС може да бъде сериозно повлиян. По отношение на маслодайните семена и протеиновите култури общото производство в ЕС е под 30 милиона тона, а производството на маслодайна рапица остава на ниско ниво - 17 милиона тона, въпреки лекото увеличение в сравнение с предходната година. В същото време цените на високоолеиновия слънчоглед са спаднали с 30% в сравнение с 2019 г. поради намаленото търсене на олио в резултат на пандемията Covid-19. Според Педро Галардо, председател на работната група по маслодайните семена и протеиновите култури, е необходимо европейският подход за одобряване на продукти за растителна защита да бъде преосмислен, ако искаме да избегнем производителите на маслодайни семена и протеинови култури да изоставят култура като слънчогледа, която е основен елемент от техния сеитбооборот, и чието производство от своя страна е от полза за животновъдите и допринася за поддържането на биологичното разнообразие, просто защото това не е изгодно. Копа-Коджека подкрепят виждането, че фермерите трябва да могат да използват продукти за растителна защита и ефективни торове в екологичните насочените площи, ако ЕС има някаква амбиция да увеличи производството на растителен протеин.