**Zápis z jednání pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství ze dne 25. 09. 2024, videokonference**

*Příprava na Velkou tripartitu*

**Přítomni:**

Ing. Petr Jílek, Ministerstvo zemědělství

Ing. Kateřina Hudetzová, Ministerstvo zemědělství

Mgr. David Kadečka, Úřad vlády

Ing. Miloš Juha, Ph.D., Českomoravská konfederace odborových svazů

Mgr. Radovan Gaudyn, Ministerstvo zemědělství

Ing. Martin Pýcha, Zemědělský svaz ČR

Ing. Jiří Felčárek, Agrární komora ČR

Mgr. Jan Pikna, Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Josef Tabery, Ministerstvo zemědělství

Ing. Vítězslav Vopava, Státní zemědělský intervenční fond

Ing. Jiří Havlíček, Ministerstvo zemědělství

Ing. Miroslava Hřebcová, Ministerstvo financí

Ing. Linda Stuchlíková, Ministerstvo životního prostředí

**Příprava na jednání Velké tripartity**

Cílem jednání byla diskuse ke Zprávě o situaci v zemědělství a čerpání dotací, která je součástí programu zasedání Velké tripartity (VT) dne 15. října 2024. Podklad, který byl zaslán na jednání, je rozdělen do dvou okruhů, a to stav sektoru zemědělství a alokace finančních prostředků a čerpání dotací.

VŘ Jílek představil obsah dokumentu včetně závěrů z jednání RM AGRIFISH, ze kterých vyplývá, že v rámci EU se většina ČS potýká s negativní situací v rámci jednotlivých odvětví agrárního sektoru, která je aktuálně krom dalších podmíněna klimatickými jevy a nákazovou situací.

Ohledně situace v ČR, VŘ Jílek prezentoval data ze Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2023, kdy došlo k meziročnímu propadu celkové hodnoty zemědělské produkce na 176,9 mld. Kč, z toho došlo k pozitivnímu vývoji v sektoru živočišné výroby, který meziročně mírně vzrostl na 70,6 mld. Kč. Při konečném zhodnocení sektoru zemědělství došlo v roce 2023 k meziročnímu poklesu z 25,6 mld Kč na 14,0 mld. Kč.

Mezi aktuálně stabilní sektory patří sektor mléka, nejvíce postižený je sektor drůbežího masa a ovoce, kde došlo v letošním roce díky jarním mrazům k 80 % ztrátám produkce. Do sektoru ovoce směřuje mimořádná podpora z EU cca 381 mil. Kč, které budou kofinancovány 100 mil. Kč z národních zdrojů.

Aktuálně čelí sektor zemědělství i negativním dopadům způsobených povodněmi na území ČR. Zasaženy jsou zejména sektory cukrovky, kukuřice na zrno, částečně brambory a některé druhy zeleniny. S ohledem na tuto skutečnost bude probíhat monitoring škod prostřednictvím SZIF. Data z tohoto monitoringu budou klíčová pro vyčíslení škod, a následně pro stanovení případných kompenzací.

VŘ Jílek dále představil jednotlivé části dokumentu týkající se stavu sektoru zemědělství. Současně informovat, že v přípravě je také aktualizace Strategie rezortu MZe 2030+ kde se společně s NNO formulují priority a cíle ČR, a to i ve vztahu k nadcházející diskuzi týkající se nové SZP.

**Bod 1) Stav sektoru zemědělství**

*Diskuse:*

Ing. Pýcha uvedl, požádal o doplnění materiálu o vyčíslení ekonomické situace v roce 2023 a odhad propadu tržeb zemědělců v roce 2024.

ZS ČR upozorňoval opakovaně již v minulosti na problematiku ekonomické životaschopnosti středních podniků a negativních dopadů některých zavedených opatření. Dle studie ÚZEI má na propad tržeb vliv i např. redistributivní platba či klimatické jevy. Poukázal na fakt, že v roce 2023 a 2024 pomoc středním podnikům nepřišla. Dále uvedl, že současné nastavení dotační politiky a také nastavení preferenčních kritérií PRV nevnímá jako správný nástroj pro podporu středních podniků.

Dále požádal o urychlené představení požadované dopadové studie k DZESu 5.

Ing. Pýcha zároveň poděkoval za výplaty záloh a zmínil v souvislosti s povodněmi možnost, na jednání 15.10. uvést odhad vývoje škod ve vazbě na rozpočet.

ŘO Tabery uvedl, že jsou aktuálně řešeny výstupy ze Strategického dialogu, kdy prvotní závěry EK k budoucí SZP by měli být zveřejněny v druhé polovině roku 2025. Jako klíčové vidí zachování rovnováhy mezi konkurenceschopností a naplňování environmentálních cílů.

VŘ Jílek uvedl, že pro dopadovou studii k DZES 5 byl ze strany ÚZEI prodloužen termín pro dotazníkové šetření a výstupy by měly být k dispozici v první polovině října, proto nebude doplněno do materiálu, ale závěry budou prezentovány na velké tripartitě.

**Bod 2) Alokace finančních prostředků a čerpání dotací**

ŘO Tabery informoval, že NV k plošným platbám jsou v přípravě, tak aby bylo připraveno k příjmu jednotné žádosti 2025. Pro letošek byly pro PP schváleny zálohy ve výši až 70 % na 10 hlavních titulů krom ekoplatby, detailní termíny příjmu žádostí jsou uvedeny v podkladech.

Co se týče projektových plateb, tak proběhly 3 kola příjmu žádostí. Aktuálně je schváleno cca 2 000 žádostí a proplaceno cca 140 mil. Kč. Příjem 4. kola je plánován od 8. – 29.10.2024 s rozpočtem 6,3 mld. Kč, z toho 3 mld. na investice.

Probíhá drobná aktualizace ohledně zpřísnění pravidel. 5. kolo příjmu žádostí je plánováno na jaro 2025. Kontinuálně běží poradenství od dubna roku 2023, v administraci je 90 žádostí, 59 jich je schváleno. Od prosince 2024 bude spuštěno vzdělávání.

Ing. Vopava informoval, že pro rok 2023 bylo cílem proplacení 95 % požadovaných prostředků u jednotné žádosti ve stanoveném termínu, což bylo splněno.

V roce 2024 je opět počítáno se zálohami pro jednotlivá opatření. Nově zahrnuty skoro všechny PP s výjimkou podpor na ovoce, zeleninu a ekoplatby. Rozpočet na zálohy je cca 9,5 mld Kč. Nově bude u ekoplateb probíhat dřívější výplata podpor.

Výplata mimořádných opatření na mrazy proběhne do konce ledna.

VŘ Jílek uvedl, že návrh rozpočtu národních dotací je v roce 2025 posílen o 2 mld. Kč, které směřují zejména do citlivých komodit. Z toho bude 750 mil. Kč bude využito na programy PGRLF. Pro rok 2025 je vyčleněno celkem 3,750 mld Kč. Dotační politika MZe je klíčová pro udržení rentability zejména citlivých komodit a je snaha přechod na systém záloh.

*Diskuse:*

Ing. Pýcha požádal o dořešení systému AMS, tak aby nedocházelo ke zbytečné byrokracii a zavedení vícevýrokových rozhodnutí, aby v případě pochybení byla zemědělci zadržena jen poměrná část dotace.

Dále informoval, že 750 mil. Kč využitých pro PGRLF vnímá, vzhledem k jejich vlastním zdrojům jako vysoké a ZS by přivítal, kdyby alespoň 250 mil. Kč bylo alokováno na dojnice přes systém Q CZ.

Ing. Pýcha se také dotazoval sekce 14000 na úpravu bodovacího kritéria z 8 na 10 bodů pro investice pro podniky od 150 do 2 500 ha.

Dle ŘO Taberyho je tato změna byla provedena na základě interních konzultacích v rámci MZe.

VŘ Jílek doplnil informaci k alokaci PGRLF, která je motivována maximální mírou podpory pojištění, tzn. 65% pro speciální plodiny a HZV a 50 % pro zbývající komodity. Vede se diskuse k podpoře úroku z úvěru.

ŘO Vopava upřesnil technickou funkci systému AMS a follow-upu, který usnadňuje kontroly půdních bloků a navrhl s ohledem na technickou specifičnost vzájemnou konzultaci mimo jednání. Co se týče vícevýrokových rozhodnutí jsou povolena správním řádem a probíhá analýza, zda je možné je v těchto případech využít. Jsou vázaná na změnu IT systému a jsou v dlouhodobém horizontu v řešení.

ZS trvá na možnosti vazby systému AMS a vícevýrokových rozhodnutí s ohledem na finanční rizika žadatele.

**3) Různé**

Ing. Pýcha informoval, že opakovaně požádal u ÚZEI o přístup do FADN s vazbou na Strategii rezortu 2030+.

**Závěr:**

VŘ Jílek závěrem shrnul, v jakých oblastech bude materiál doplněn:

* dopady nastavení budoucí SZP na střední podniky
* vyčíslení ekonomické situace v sektoru zemědělství
* výhled ekonomické situace v sektoru zemědělství

Na závěr pan předseda poděkoval všem účastníkům za účast.

Zapsala: Ing. Kateřina Hudetzová

Schválil: Ing. Petr Jílek