|  |
| --- |
| ***Директни плащания*** |

**1. На 9 юли 2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ започна кръстосани проверки на всички кандидати, подали заявления за подпомагане по схемите и мерките за директните плащания за Кампания 2020 г.** На проверка подлежат 1 165 445 земеделски парцела с обща площ 3 883 691 хектара, декларирани от 62 451 кандидата. Инспекциите включват геопространствено сравнение на декларираните площи с наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, кандидатите не могат да оттеглят вече подадените си заявления в периода на извършване на кръстосаните проверки.

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

**2. Генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК инициира среща с държавите членки за стартирането на структуриран диалог за обвързване на целите, поставени в стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието с подготовката на стратегическите планове по ОСП на ДЧ.**Срещата се проведе на 09.07.2020 чрез видео връзка. Съгласно плана за действие към стратегията „От фермата до трапезата“, ЕК следва да даде индивидуализирани препоръки на ДЧ, адресиращи 9-те специфични цели на ОСП, с оглед определяне на посоката, в която стратегическият план трябва да реализира целите на ОСП. Същевременно стратегическият план трябва да допринесе за реализирането на целите на Зеления пакт, като се осигури гъвкавост за ДЧ да определят конкретните национални стойности и начина за тяхното достигане. ЕК отбеляза, че стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биоразнообразието показват значението на земеделието за реализиране на екологичните амбиции на ЕС. ЕК обясни двата аспекта на бъдещия диалог:  1) Препоръки на ЕК, които ще адресират всичките 9 цели на ОСП, но със специално внимание на елементите, свързани със стратегиите „От фермата до трапезата„ и за биоразнообразието. Препоръките ще бъдат специфични, свързани с целите на Зеления пакт. Ще бъде взето предвид постигнатото до момента от ДЧ в областта на околната среда и климата, ще се отразят спецификите на държавите, като се осигури равно третиране; 2) Анализ на ситуацията в ДЧ, на базата на наличните данни, включително SWOT анализите за целите на стратегическите планове. В рамките на диалога ще се проведат двустранни срещи преди и след предоставянето на препоръките. ЕК счита, че трябва да се разглеждат всички аспекти на устойчивостта – екологична, икономическа, социална. ОСП плановете се очаква да допринесат съществено за Зеления пакт. ДЧ приветстваха подхода за провеждане на двустранен диалог, но поискаха препоръките на ЕК да останат с незадължителен характер и да бъдат предоставени в условията на прозрачност и възможност за обсъждане на ниво ЕС.

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

**3. Ангела Меркел представи приоритетите на германското председателство пред Европейския парламент на 8 юли 2020 г.** Под мотото „Заедно за възстановяването на Европа“, Германското председателство е решено да се заеме с предизвикателствата в резултат на пандемията, заяви г-жа Меркел. Тя почерта петте области, върху които Европа трябва да работи, ако иска да излезе единна и силна от настоящата криза: основните права, солидарността и кохезията, климатичните изменения, дигитализацията и ролята на Европа в света. Г-жа Меркел заяви, че Германия е готова да покаже изключителна солидарност, за да направи Европа зелена, иновативна, устойчива, по-дигитална и конкурентноспособна. „Предизвикателството, пред което сме изправени, не би могло да бъде по-изключително, но ние ще излезем по-силни благодарение на плана за възстановяване Next Generation EU““, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя подчерта, че Европа се нуждае от двете неща- нов дългосрочен бюджет на ЕС (МФР) и план за възстановяване Next Generation EU. Председателят на Групата на Европейската народна партия Манфред Вебер каза, че Европа се „препъва“ от криза в криза заради страха. „Има големи очаквания към Германското председателство“, продължи той. „Този месец имаме нужда от решение за фонда за възстановяване“. Ираче Гарсия (Председател на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент) предложи да работи "рамо до рамо" с Германското председателство за преодоляване на различията и разделенията на Север-Юг и Изток-Запад в Европа, в полза на гражданите. „Приоритет трябва да бъде приемането на плана за възстановяване и новата финансова рамка“, заяви  Дачиан Чолош (Румъния). Йорг Мойтен (Германия) разкритикува канцлера, че подхожда идеологизирано. „Предавате европейската идея и застрашавате бъдещето на следващите поколения“, каза той, визирайки Зеления пакт и Фонда за възстановяване. Ска Келер (Германия) заяви, че същата решителност, която ЕС показва срещу COVID-19, трябва да се прилага и по отношение на климатичната криза. „Германското председателство може да даде важен принос, например с амбициозен закон за климата, който е за намаляване на емисиите на парникови газове с 65% до 2030 г.“, каза тя. Мартин Ширдеван (Германия) припомни вредните политики на строги бюджетни икономии, прилагани по време на финансовата криза и призова г-жа Меркел да не допуска тази грешка повторно. Той също така призова Германия да направи публични и прозрачни протоколите на Съвета и повече да не блокира предложението за дигитален данък за големите компании.

**4. ЕС трябва да осигури достатъчно финансиране, за да прокара своите планове за възстановяване и да излезе по-силен от кризата с Ковид-19, заявиха евродепутатите по време на пленарно заседание на 8 юли 2020 г.** Дискусията с председателя на Европейския съвет Чарлз Мишел се фокусира върху перспективите на срещата на върха на 17-18 юли държавите членки да постигнат споразумение за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и плана за възстановяване от кризата. Европейската комисия предлага пакет от близо 2 трилиона евро, за да помогне на регионите и секторите, които бяха засегнати най-силно от коронавируса и да създаде основите за цифрова и устойчива Европа. Чарлз Мишел информира членовете на ЕП за двустранните си консултации с лидерите на ЕС, които имат за цел да постигнат консенсус между държавите членки. Той каза, че ще излезе с компромисно предложение до края на седмицата, но отбеляза, че все още има съществени различия. Много от членовете на ЕП подчертаха, че споразумение между лидерите на ЕС, което не осигурява достатъчно финансиране, няма да бъде подкрепено от ЕП. Зигфрид Муреджан (ЕНП, Румъния) изрази загриженост, че Европейският съвет не е включил Европейския парламент в преговорите. „Не можем да се съгласим с вас, защото вие ще предложите по-малък бюджет за Европейския съюз, който трябва да направи повече“, каза той пред президента на Европейския съвет Мишел. Ираче Гарсия Перес (Испания) се изказа срещу идеята, че държавите членки трябва да отговарят на макроикономически условия, за да получат средства за възстановяване. Членовете на ЕП призоваха страните от ЕС да се споразумеят за нови ресурси за бюджета на ЕС. Депутатите призоваха лидерите на ЕС да имат предвид мащаба на предизвикателствата, пред които е изправена Европа. „Хората се плашат от сумата на пакета, но честно казано, говорим за 1,5% от БВП за три години, а рецесията може да бъде 9-10% от БВП“, посочи Филип Ламбертс (Зелени/EFA, Белгия). Расмус Андресен (Зелени/ЕФА, Германия) заяви, че климатът и нормите на закона са приоритети на ЕС. Председателят на бюджетната комисия Йохан Ван Овертвелд (ECR, Белгия) заяви, че европейските институции трябва да се стремят да намалят несигурността за компаниите и гражданите в тези трудни времена. “Европейският съвет трябва да започне работа“, призова Маргарида Маркес (S&D, Португалия), един от водещите евродепутати за дългосрочния бюджет на ЕС. Тя подчерта важността на обсъждането: „Фондът за възстановяване е ключът, за да може Европа да излезе от кризата“. Добави, че дългосрочният бюджет на ЕС е „ключът към бъдещето на следващото поколение“.

**5.** **Допълнителните мерки по целите на Зеления пакт не трябва да се финансират за сметка на бюджета на ЕС за селско стопанство, заявиха евродепутатите от Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП (AGRI).** Те предупредиха, че всяко пренасочване на средства от бюджета на ЕС за преодоляване на последиците от COVID -19 може да доведе до недостиг на финансови средства през следващите години. Одобрявайки текста, с 37 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“, Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП приветства преразгледаната Многогодишна финансова рамка (МФР) и предложенията за възстановяване на ЕС от ново поколение (Next generation EU). Членовете на комисията настояха обаче, че всички допълнителни мерки, свързани със зеления преход, включително постигането на целите по стратегиите „От фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие 2030 “ трябва да се финансират от „свежи пари“ и не трябва да са за сметка на съществуващото финансиране на ОСП. Повишените екологични изисквания трябва „винаги да бъдат финансово компенсирани, тъй като земеделските стопани не могат да бъдат принуждавани да правят повече с по-малко пари“, докато „неустойчивият внос, който не отговаря на стандартите на ЕС за безопасност на храните, опазване на околната среда и социални стандарти, поради липса на финансиране за новите екологични изисквания, трябва да се избегне“, добавят те. Комисията настоя, че „модернизираната и устойчива ОСП“ ще бъде ключова за постигането на амбициозните цели на ЕС в областта на климата и прикани политиците и държавите членки да „използват пълноценно Механизма за възстановяване и устойчивост, за да помогнат на земеделските стопани да спазват новите правила и да се адаптират към неблагоприятните въздействия на изменението на климата. Неформалното становище на Комисията по земеделие и развитие на селските райони ще бъде изпратено на водещите комисии по бюджет (BUDG) и икономически и парични въпроси (ECON). Очаква се и двете водещи комисии да гласуват текста по време на следващото съвместно заседание, вероятно през септември.

**6. На глобално ниво повече от една девета от брутните постъпления на земеделските стопани идват от публични политики. В някои страни това е дори наполовина“, критикува Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в своя доклад, публикуван във вторник, 30 юни, озаглавен „Мониторинг и оценка на селскостопанската политика 2020“.** Годишният доклад следи и оценява селскостопанските политики, обхващащи всичките шест континента, включително 37 страни от ОИСР, петте държави, които не са членки на ОИСР и 12 нововъзникващи икономики. Документът е уникален източник за актуални оценки, за които са използвани цялостната система за измерване и класифициране на подкрепата за селското стопанство, прогнозите за подкрепа на производителите и потребителите, прогнозата за подкрепа на общите услуги и свързаните с тях показатели, които дават представа за все по-сложния характер на селскостопанската политика. Общата подкрепа за производителите в 54-те държави представени в доклада възлиза на 12,5% от брутните постъпления от селскостопанска дейност през 2017-2019 г. (или 446 милиарда щатски долара), в сравнение с 18,4% през 2000-2002 г. „Половината от тази подкрепа идва от правителствени мерки, които поддържат цените на вътрешния пазар над международните нива. Тези мерки вредят на потребителите, особено на най-бедните сред тях, разширяват разликата в доходите между малките и големите стопанства и правят хранителната индустрия като цяло по-малко конкурентоспособна“, подчертава ОИСР. Най-изкривените форми на подкрепа (ценова поддръжка, плащания въз основа на производство или неограничено използване на вложените материали ...) са намалели, но все още представляват 69% от брутните трансфери, в сравнение със 73% през 2000-2002 г. В ЕС делът на подпомагането от брутните постъпления от селскостопанска дейност се е стабилизирал на около 19% от 2010 г., или 102 милиарда долара, докато в САЩ той представлява 11% от брутните постъпления през 2017-2019 г. (42 милиарда долара). В Япония подкрепата за земеделските стопани достигна 41% от брутния доход от селскостопанска продукция, докато в Бразилия този показател се понижи от 7,6% за 2000-2002 на 1,7% за 2017-2019. Повечето страни харчат по-малко за подобряване на дългосрочните резултати на селскостопанския сектор, (изследвания и развойна дейност, инфраструктура, биобезопасност), което в парично изражение възлиза едва на 106 милиарда долара, изразява съжаление ОИСР, считайки тези мерки за много по-полезни. Относно кризата Covid-19 ОИСР отбелязва, че много страни са работили за улесняване на търговията, за да се запазят веригите за доставки, но „някои са наложили временни търговски ограничения, които могат да застрашат доставките в краткосрочен план, а също и в дългосрочен“. Изчерпателните глави от доклада и статистическото приложение, съдържащи подробни основни таблици с показатели за подпомагане на селското стопанство, са достъпни в електронна форма на уебсайта на публикацията.<https://bit.ly/2ZmG92S>

**7. Европейската сметна палата (ЕСП) препоръчва на ЕК да преразгледа методите си за наблюдение на разходите, свързани с климата в ЕС.** Разходите на ЕС за действия в областта на климата рискуват да бъдат надценени при липса на стабилна и последователна методология за проследяване на средствата в области на политиката, предупреждава нов доклад, публикуван на четвъртък, 2 юли от ЕСП. Вместо да създаде инструмент за финансиране, посветен на борбата срещу изменението на климата, ЕК реши да отдели определен процент от бюджета на ЕС за тази цел, т.е. най-малко 25% за периода 2021-2027 г. Одиторите считат, че този подход може да бъде ефективен, но подчертават, че е наложително той да бъде придружен от метод за мониторинг за измерването на финансовия принос на различните източници на финансиране от ЕС за целите на климата и за оценка на това дали разходите са били ефективни в постигане на тези цели. Отрицателното въздействие на разходите, което води до увеличаване на емисиите и следователно може да ускори изменението на климата, не е взето предвид, особено в областта на селскостопанската политика и политиката на сближаване. ЕК по този начин продължава да надценява потенциалния принос на разходите на ЕС за определени схеми на ОСП за борба с изменението на климата, тъй като не е преразгледала метода си за мониторинг, въпреки публикувания през 2016 г. доклад на ЕСП посочващ недостатъците. Накрая докладът отделя и областта на научните изследвания- сектор, който изостава в постигането на амбициозната цел да изразходва 35% от разходите си за действия в областта на климата.

***Приложение 1***

**Мерките на ЕС не са допринесли в достатъчна степен за успешното опазване на дивите опрашители се посочва Специален доклад 15/2020 на Европейската сметна палата (ЕСП) от 09 юли 2020 г.: “Опазване на дивите насекоми опрашители в ЕС — инициативите на Европейската комисия не са постигнали резултати”. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. до голяма степен не е успяла да възпре процеса на тяхното намаляване. В допълнение, ключовите политики на ЕС, сред които и ОСП, не включват конкретни изисквания за защита на дивите опрашители. Настоящото законодателство на ЕС относно използването на пестициди също е сред основните фактори, допринасящи за загубата на дивите опрашители, твърдят одиторите.**

Опрашителите са животински организми, които пренасят цветен прашец от мъжките върху женските части на цветята, което прави възможно оплождането и размножаването на растенията. В Европа опрашителите са предимно насекоми, като например пчели (вкл. земни пчели, медоносни пчели и самотни пчели), оси, сирфидни мухи, пеперуди, молци, бръмбари и други видове мухи. Повечето насекоми опрашители са диви, но някои от тях се отглеждат заради тяхната икономическа стойност. Те допринасят в голяма степен за повишаване на качеството и количеството на нашата храна. През последните десетилетия обаче дивите опрашители са намалели като брой и видове, главно поради интензивното земеделие и използването на пестициди. Европейската комисия (ЕК) е разработила рамка от мерки в отговор на тези проблеми, която се основава главно на нейната **Инициатива за опрашителите от 2018 г.** и **Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.** ЕК е въвела и мерки, които могат да окажат въздействие по отношение на дивите опрашители, съгласно действащите в момента политики и закони на ЕС.

„Опрашителите имат съществена роля за размножаването на растенията и функционирането на екосистемите и техният спад трябва да се разглежда като сериозна заплаха за околната среда, земеделието и снабдяването с качествена храна“, заяви Само Йереб, членът на ЕСП, който отговаря за изготвянето на доклада. „За съжаление, предприетите досега инициативи на ЕС за опазване на дивите опрашители са твърде слаби, за да дадат резултати.“

Одиторите установиха, че специалната рамка на ЕС не допринася на практика за опазването на дивите опрашители. Въпреки, че нито едно от действията в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. не е конкретно насочено към обръщане на тенденцията на спад при дивите опрашители, четири от нейните цели може непряко да допринасят за опазването на опрашителите. Въпреки това от констатациите в изготвения от ЕК **междинен преглед** става ясно, че при три от целите напредъкът е бил недостатъчен или не е имало напредък. Също така в прегледа конкретно се посочва опрашването като един от елементите с най-влошено състояние в екосистемите в целия ЕС. Одиторите отбелязват и че Инициативата за опрашителите не е довела до съществени промени в ключови политики.

ЕСП установи също, че другите политики на ЕС, които насърчават опазването на биологичното разнообразие, не включват конкретни изисквания за защита на дивите опрашители. Комисията не е използвала наличните варианти за мерки за опазване на биологичното разнообразие от никоя програма, включително Директивата за местообитанията, „Натура 2000“ и програмата LIFE. По отношение на ОСП одиторите считат, че тя е част от проблема, а не решение за него. ЕСП заключава, че изискванията за екологизиране и кръстосано спазване в рамките на ОСП не са успели да спрат намаляването на биологичното разнообразие в земеделските земи. Накрая, одиторите подчертават, че настоящото законодателство на ЕС относно пестицидите не е в състояние да предложи подходящи мерки за защита на дивите опрашители. То включва предпазни мерки за защита на медоносните пчели, но оценките на риска все още се основават на насоки, които са остарели и до голяма степен не съответстват на законовите изисквания и най-новите научни познания. В тази връзка одиторите посочват, че рамката на ЕС е позволила на държавите членки (ДЧ) да продължат да използват пестициди, за които се смята, че са причина за масовото измиране на пчели. Например през периода 2013—2019 г. са издадени 206 извънредни разрешения за използването на три неоникотиноида (имидаклоприд, тиаметоксам и клотианидин), въпреки че приложението им е било ограничено от 2013 г. и те са строго забранени за употреба на открито от 2018 г. насам. В друг доклад, публикуван тази година, ЕСП установи, че практиките за интегрирано управление на вредителите биха могли да спомогнат за намаляване на употребата на неоникотиноиди, но до момента ЕС е постигнал слаб напредък при налагането на тези практики.

Тъй като **Зеленият пакт** ще бъде сред **приоритетите в програмата на ЕС за следващите десетилетия**, одиторите препоръчват на ЕК:

• да оцени необходимостта от конкретни мерки за опазване на дивите опрашители в последващите действия и мерки, планирани за 2021 г., свързани със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.;

• да интегрира в по-голяма степен действия за защита на дивите опрашители в инструментите на политиката на ЕС, насочени към опазването на биологичното разнообразие и земеделието;

• да засили защитата на дивите опрашители в процеса на оценяване на риска от използването на пестициди.

Настоящият одит допълва работата по наскоро **публикуваните от ЕСП специални доклади** относно **биологичното разнообразие в земеделските земи**, **използването на пестициди** и **мрежата „Натура 2000“.**