**ZAPISNIK SA SASTANKA ODBORA HPK ODRŽAN 13.12.2021.**

7. sjednica Odbora za ruralni razvoj i tehnološke inovacije Hrvatske poljoprivredne komore i

8. Sjednica Odbora za Zakonodavstvo i udruge,

**13. prosinca (ponedjeljak) 2021.** godine s početkom u **13:30** sati putem **aplikacije ZOOM.**

**Sudionici:**

Ministarstvo poljoprivrede: Goran Lipavić, Zdenka Berak, Mladen Fruk

HPK: Tajana Radić, Staka Perić, Dario Gazić

Mato Brlošić, Ivan Kopilović, Mladen Kušeković, Robert Hadžić, Antun Vrakić, Željko Tomas, Iris Beneš, Milan Medić, Silvija Zec, Radoslav Bobanović, LEADER mreža Hrvatske, Melita,

Za sastanak se predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Finalizacija i izrada nacrta Strateških planova 2023.-2027.
2. Razno

Pozdravni govor Mate Brlošića.

Tajana predstavlja rezultate dosadašnjih konzultacija (prezentacija).

**Aktivni poljoprivrednik** (Goran Lipavić)

Aktivnim poljoprivrednikom ne smatraju se fizičke ili pravne osobe koje upravljaju zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima.

Iznimno,, fizičke ili pravne osobe smatraju se aktivnim poljoprivrednikom ako mogu dokazati:

1. da godišnji iznos izravnih plaćanja koji su primili u prethodnoj fiskalnoj godini iznosi minimalno 5% ukupnih primitaka koje su primili od nepoljoprivrednih djelatnosti
2. da najmanje 1/3 prihoda poljoprivrednika dolazi od poljoprivredne djelatnosti
3. da im je poljoprivreda upisana kao glavna djelatnost u nadležnom registru

Mato Brlošić smatra da je to teško provedivo.

Mladen Kušeković smatra da je to neprovedivo. Predlaže da se svaka registrirana osoba koja podnosi zahtjeve za potporama automatski registrira kao 'Aktivni poljoprivrednik'. **Treba pronaći način da se destimulira one kojima poljoprivreda nije primarna djelatnost.**

Ivan Kopilović - PG koje ima prihode manje od 80500 kn nema obavezu voditi knjige. Puno je jednostavniji dokaz na temelju plaćanja dopunskog i mirovinskog osiguranja. Na temelju toga bi 'Aktivni poljoprivrednik' trebao dokazati da je aktivan.

Mladen Kušeković smatra da **u priču treba uključiti i Ministarstvo financija**. Kako razdvojiti prihod od poticaja, prodaje proizvoda? Postoji siva zona, ogromna svota novaca koja se ne evidentira.

Robert Hadžić – Ako ste negdje zaposleni i primate dohodak po toj odnosi. Ukoliko primate nekakav prihod iz bilo koje druge osnove, dužni ste to prijaviti do 28.02. za OPG.

Mladen Kušeković postavlja pitanje tko će to kontrolirati. APPRRR treba poslati poreznoj upravi te podatke, a ne da se to na dobrovoljnoj bazi prijavljuje. **Onaj koji prima potpore trebao bi svakako imati neke obaveze.**

Mato Brlošić smatra da bi mogao narasti broj korisnika izravnih plaćanja, te da je prvotni prijedlog bio bolji. Prvi prijedlog bi bio lakši za provedbu.

Mladen Kušeković – **svaki korisnik potpora morao bi prijaviti dohodak**!

Robert Hadžić – APPRRR treba poslati podatke Ministarstvu financija, na taj način se rješava problem.

**Tajana Radić - Stoji se pri zadnjem prijedogu HPK.**

**Aktivni poljoprivrednik:**

1. **fizička osoba upisana u upisnik OPG-ova – veći od 3000 SO-a**
2. **fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava – vremenska prilagodba**

**Goran Lipavić –** do petka, 17.12. potrebno je iznjedriti prijedlog, poslati ga putem Tajane u MP

**Proizvodno vezana potpora**

Goran Lipavić – sektor peradarstva nije dozvoljen u PVP-u i ne može biti predmet financiranja.

Brojleri, purani, koke nesilice su zastupljene kroz mjeru dobrobiti životinja.

Na odboru za praćenje je prezentirano sljedeće (biti će prezentirano u petak na okruglom stolu:

* Uvodi se nova potpora vezano za mliječno govedarstvo
* Prijedlog je da se voće i povrće izuzmu iz PVP-a (sektorske intervencije i de minimis potpora)
	+ Te potpore koje su bile za sektor voća i povrća preusmjerit će se na prvotelke i na šećernu repu (4 mil. eura)

Robert Hadžić govori kako su sektorske intervencije dozvoljene samo kroz proizvođačke organizacije (PO), a stupanj udruživanja naših voćara i povrćara je veoma nizak. Kada bi PO bile puno razvijenije, proizvođači voća i povrća bi mogli ostvariti puno veće benefite, a na ovaj način mjera nije pogođena. Cijela dolina Neretve može zaboraviti na bilo kakvu dodatnu potporu u sektorima voća i povrća osim na de minimis potporu. To je veoma destimulirajuće za sektor.

Goran Lipavić govori kako se može raspisati natječaj po de minimis pravilima od 40-50 mil. kn iz nacionalnih sredstava.

Svakako će se ići na konsenzus na ovu temu.

Stanko Barbarić govori kako je zajednički stav hrvatske voćarske zajednice kako su protiv izbacivanja PVP-a za sektore voća i povrća. Nije mu jasno na temelju čega se voće i povrće izbacuje iz sustava PVP-a s obzirom na situaciju u sektoru.

Smatra da stočarskom sektoru treba dati dodatnu potporu. **Na temelju Programa RR koji je usvojila Vlada RH i poslala u Bruxelles, sektori stočarstva, voćarstva i povrćarstva su identificirani kao prioritetni sektori.**

**Micanje voćarstva i povrćarstva iz PVP-a nema nikakve logike.**

Stajalište HPK je da su prioriteti sustav krava-tele, voćarstvo i povrćarstvo.

Sudionici proteklih konzultacija smatraju kako bi najviše trebali dobiti oni sektori koji su najviše pogođeni krizama koje se događaju u proteklom periodu.

Također smatraju kako je potrebno očuvati sjemensku proizvodnju zbog drastičnih promjena u cijenama i potrebe smanjenja ovisnosti o uvozu.

U više navrataje dan prijedlog vezan za sjeme, ali da ima osjećaj kako MP to ne uzima u obzir.

Goran Lipavić spominje **mehanizam državne potpore vezano za sjemensku proizvodnju** (oko 20 mil. kn okviran iznos).

Mato Brlošić govori kako je između 19 i 20 tisuća ha površina u protekle 3 godine zasijano pod tom proizvodnjom, te shodno tome taj iznos treba biti veći.

**Očekuje se ekstremno velik skok cijena sjemenskog i sadnog materijala.**

Robert Hadžić smatra kako na listi prioriteta treba biti sjemenska proizvodnja, definitivno prije šećerne repe. **Sjemensku proizvodnju kao osnovu svega treba poticati**.

Ivan Kopilović smatra da treba povećati omotnicu proizvodno-vezane potpore. Ne može se pričati o revitalizaciji sektora mliječnog govedarstva bez potpore za steone junice. Mjera je dobra. To je jedina potpora koja se veže uz stvarnu proizvodnju.

**Eko sheme**

**Prijedlog HPK** - Prema odredbi maksimalno 40% površina smije biti u zimskoj brazdi. U dijelu Slavonije pa i šire radi se o tipu tala ilovači, koja ako se ne preoru rijetko će imati neke prinose sljedeće godine. Na pojedinim tlima zimsko oranje je nužno, inače se zemljište neće moći prirediti za sjetvu naredne godine.

**Jedna od potencijalnih poljoprivrednih praksi za eko-sheme prema Europskoj komisiji je zaoravanje (zatrpavanje) biljnih ostataka.** Poljoprivredna gospodarstva se mogu naći u problemu, jer gospodarstva koja imaju navedena tla, ako se ne izvede zimsko oranje, sljedeće godine proizvodnja neće biti dobra. Ukoliko se dogodi da je na preko 70% pojedinog gospodarstva takvo tlo, čovjek može biti u prekršaju.

Postavlja se pitanja može li se u tom dijelu polučiti nekakva Mjera?

Velike mase kukuruza ostaju na površinama. Bez zaoravanja teško da se može nešto napraviti, pogotovo bez posebnih strojeva, podrivača, sitnilica. Svako gospodarstvo ima plug, te se zaoravanje može napraviti. Mali broj poljoprivrednika ima posebne strojeve kojima može obratiti te ostatke, usitniti ih i posijati ih u zemlju..

**Jedini način je da tlo preore i da se ili ostavi kao zimsku brazdu ili da se posije.**

**Ukoliko gospodarstvo nema potrebne strojeve, jedina mogućnost je zaoravanje biljnog pokrova (ostataka).**

**Prijedlog je također da se omogući na tim tlima (zbog specifičnosti tala) da veće površine ostanu pod zimskom brazdom (maksimalno 40% po Pravilniku).** (Odnosi se na Slavoniju, Moslavinu…)

Bitno je napomenuti da mali poljoprivrednici oru jako plitko, te samim time ne narušavaju zemlju (ne izbacuju mrtvu zemlju), nemaju mogućnosti da podrivaju i da rahle tu zemlju.