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

**1.** **В процес на разработване е вторичното европейско законодателство за новата ОСП (2023-2027).** Успоредно с работата по официалното приемане и публикуване на базовите регламенти за бъдещата ОСП, Европейската комисия започна процес по представяне пред държавите членки на отделни части от бъдещите делегирани и прилагащи регламенти. До момента, в рамките на Експертната група и Комитета по директни плащания, Комисията представи проекти на разпоредби относно интервенциите за коноп, памук и ИСАК. Очакванията и намерението на Комисията са първата част от вторичното законодателство да бъде обсъдена и приета до края на 2021 г., предвид прогнозата за гласуване в Европейския парламент на текстовете от Регламента за стратегическите планове и новия Хоризонтален регламент, към края на месец ноември или началото на декември 2021 г.

**2. Общата селскостопанска политика (ОСП) е допринесла за постигане на целта за жизнеспособно производство на храни в периода 2014- 2020 г. чрез нарастване на доходите и ефективността.** Този извод беше представен от Тасос Ханиотис, заместник-генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ пред депутати от Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (COMAGRI), на 25 октомври, във връзка с резултати от проучване за оценка на въздействието на инструментите на ОСП върху общата цел за жизнеспособно производство на храни. Г-н Ханиотис изтъкна, че освен това изследване има и друго, обхващащо устойчивото използване на природните ресурси, както и още едно в процес на разработване, по отношение на териториалното измерение на ОСП. Едно от заключенията на проучването е, че земеделието в ЕС допринася за продоволствената сигурност. Доходите на земеделските стопани обаче все още са значително под средните доходи, въпреки постигнатия известен напредък. Между 2013 и 2019 г. има 15% увеличение на факторния доход в земеделието в ЕС. Това е доходът, който отразява трите фактора на производство - капитал, труд и земя. Приблизително около 25% или ¼ от приходите на земеделските стопани са от директни плащания. Представените резултати за влиянието на ОСП върху устойчивото производство на храни предизвика широк дебат, в който бяха засегнати различни наболели теми. Беше повдигнат въпрос за разпределението на подкрепата, в посока, че делът на подпомагането по двата стълба в доходите на фермерите в планинските райони е нараснал до почти 50% и дори до по-висок процент в някои екстензивни животновъдни сектори. Казано беше, че 20% от шестте милиона бенефициенти на ОСП получават 80% от плащанията. Това е отражение на факта, че плащанията са на площ и има неравномерно разпределение на земята в целия ЕС. Необходимо е подобряване на ефективността на зелените директни плащания и на „активен фермер“. Продоволствената сигурност остава решаващ политически приоритет. Г-н Ханиотис каза, че представените резултати и това, което предстои да бъде представено, се основава на факти какво е работило и какво не е работило през този период и защо. Той подчерта, че концепцията за производителността не е същата като през 50-те или 60-те години на миналия век, когато е била основана на производството на същото количество, с по-ниски вложения. „Каквото и да правим днес, ние трябва да го правим по начин, който намалява отпечатъка върху околната среда или използваните суровини“- отбеляза в заключение той.

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

**3. Членовете на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент са загрижени, че намаляването на емисиите на парникови газове (ПГ) в селското стопанство ще доведе до износ на европейска животновъдна продукция в части от света, които са по-малко загрижени за въздействието на изменението на климата.** На 26 октомври се проведе обсъждане по темата с г-н Тасос Ханиотис, заместник-генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. Дискусията се основава на „Проучване за оценка на въздействието на ОСП върху изменението на климата и емисиите на парникови газове“. Разглеждайки тенденцията в емисиите на парникови газове от европейското селско стопанство, г-н Ханиотис подчерта, че въпреки намалението с 20% от 1990 г. досега, всъщност емисиите на парникови газове са в застой от 2010 г., може би с изключение на последните няколко години. Това означава, че „делът на селското стопанство в общите емисии на парникови газове, който е намалял до 10% е нараснал до 12%“, тъй като останалата част от икономиката е направила съкращения на емисиите. „Когато става въпрос за смекчаване на изменението на климата, оценката на проучването установи, че то се постига главно чрез системи за отглеждане на животни, които имат капацитет да съхраняват въглерод в почвата, оптимизиране на фуражите, третиране на оборски тор, което включва анаеробно смилане и поддържане на въглеродни запаси, благодарение на поддържането на постоянни пасища“, заяви той. Ханиотис подчерта необходимостта от функциониращи системи за съвети в земеделието. Херберт Дорфман (ЕНП) подчерта значението на постоянните пасища, особено за фотосинтезата и задържането на парникови газове. Румънската социалистка Кармен Аврам изказа загриженост, че мерките на ЕС за борба с изменението на климата ще означават намалено европейско производство на месо и по-голям внос, „Така нашият въглероден отпечатък ще бъде още по-висок“. Датчанинът Асгер Кристенсен от Renew Europe призова за „зелени и устойчиви решения“ за европейското селско стопанство, като предложи рециклиране на емисии от едър рогат добитък. „Земеделските стопани трябва да направят повече за биоразнообразието и за устойчиви земеделски практики“, каза той.

**4. Срещата на върха на световните лидери на 1 ноември 2021 г. ще постави началото на 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на на ООН по изменение на климата (COP26).** От 31 октомври до 12 ноември COP26 ще събере 197-те страни по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата. Сред тях са ЕС и всички държави – членки на ЕС.Домакин на конференцията ще бъде Обединеното кралство, което председателства COP26 в партньорство с Италия. Първоначално насрочена за 2020 г., конференцията беше отложена с една година поради пандемията от COVID-19.По време на COP26 страните ще направят преглед на напредъка на ангажиментите си по целта на Парижкото споразумение за задържане на глобалното затопляне значително под 2°C на прединдустриалните равнища и за продължаване на усилията за ограничаването му до 1,5°C.Делегацията на ЕС ще бъде ръководена от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателя на Словения Янез Янша, представляващ словенското председателство на Съвета на ЕС.Изявленията на лидерите по време на срещата на върха ще послужат за основа на преговорите между страните по заключителния документ, който ще бъде приет в края на конференцията.