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

**1. На 21 юни 2021 г. в гр. Брюксел беше проведено присъствено заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС).** По време на заседанието, председателството поиска от държавите членки насоки за предстоящия супер триалог на 24 и 25 юни. Представи актуализиран документ с основните отворени въпроси по трите регламента. По отношение на Регламента за стратегическите планове по ОСП новите моменти се отнасят за определяне на бюджет за околна среда и климат от ЕЗФРСР, предварителната условност и привеждане на Стратегическите планове в съответствие с целите на „Зелената сделка“. Във връзка с предварителната условност се предлага ДЗЕС 2 и 4 да са част от пакета за условността, като по отношение на ДЗЕС 9 да има намаление от 4% на 3% от обработваемите площи, когато стандартът се изпълнява комбинирано с непроизводствени характеристики и площи и азотфиксиращи и междинни култури. Във връзка с осигуряването на съответствие на Стратегическите планове с целите на „Зелената сделка“, председателството предлага премахване на количествените стойности (бел. все още няма предложена редакция от ЕП). По отношение на Хоризонталния регламент, остават отворени текстовете относно резерва за кризи, предварителното финансиране по РСР, автоматичното отчисляване, използването на инструмента „Аракне“. Очаква се председателството да представи в петък (или събота) резултатите от супер триалога на 24 и 26 юни. Председателството потвърди, че не се очаква паралелно да продължат разговорите с ЕП по време на заседанието на Съвета, като заяви, че ако бъде постигната сделка на тристранната среща, тя ще бъде представена на министрите за одобрение. Ако не, министрите ще бъдат информирани, че преговорите ще продължат по време на Словенското председателство, което трябва да поеме щафетата на 1 юли.

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

**2. Земеделските разходи на ЕС за опазване на климата остават неефективни, се констатира в Специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) от 21 юни**. Повече от 100 милиарда евро, които на практика са над една четвърт от селскостопанския бюджет на ЕС, са похарчени за защита на климата между 2014 и 2020 г. Въпреки това емисиите на парникови газове от селското стопанство не са намалели от 2010 г. насам, установяват одиторите. Според доклада „екологизирането“ на ОСП няма значително въздействие върху климата. Одиторите отбелязват, че правилата за кръстосано съответсвие и мерките за развитие на селските райони са се променили малко в сравнение с предходния период, въпреки повишените амбиции на ЕС в областта на климата. Одиторите проверяват дали през периода 2014—2020 г. по линия на ОСП са подпомагани практики за смекчаване на последиците от изменението на климата с потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове от три основни източника: селскостопански животни, химически торове и оборски тор и от земеползването (обработваеми земи и затревени площи). Те също така анализират дали през периода 2014—2020 г. въвеждането на ефективни практики за смекчаване на последиците от изменението на климата е било стимулирано по линия на ОСП по-добре, в сравнение с периода 2007—2013 г. Емисиите от животновъдството представляват около половината от емисиите от селското стопанство и не намаляват от 2010 г. насам. Тези емисии са пряко свързани с размера на стадата животни, а говедата причиняват две трети от тях. Емисиите от химически торове и оборски тор, които възлизат на почти една трета от емисиите от селското стопанство, са се увеличили в периода 2010—2018 г. По линия на ОСП се подпомагат практики, които могат да намалят използването на торове, като например биологичното земеделие и отглеждането на бобови растения. ЕСП констатира обаче, че тези практики имат неясно въздействие върху емисиите на парникови газове. Вместо това практики, които са доказано по-ефективни, като например методи за прецизно земеделие, съчетаващи прилагането на торове с нуждите на съответните култури, са получили ограничено финансиране. Подпомагането по ОСП за мерки за поглъщане на въглерод като залесяването, агролесовъдството и преобразуването на обработваема земя в затревени площи не се е увеличило спрямо периода 2007—2013. Сметната палата критикува неприемането на принципа „замърсителят плаща“. Одиторският доклад е публикуван през седмицата, когато се провежда т. нар. супер триалог. „Очакваме констатациите ни да бъдат полезни в контекста на целта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.“, заяви Виорел Щефан, отговарящ за изготвянето на доклада.