## ГЛABA 3. ГEHEPAЛEH ППАAH ЗA ПIPOУЧBAHETO

## 3-1 ПРОУЧВАН РАЙОН ПЕТРИЧ

## 3-1-1 Потенииал за социално-икономическо развитие

Соициално-икономическото развитие в проучвания район Петрич е kakro следва:

Благоприятно rеографско положение: Софийска област, в която се намира проучваният район, граничи с Гърция, Македония и Сърбия и е важна врата за България с балканските страни, Eвропа и света. Районьт на Петрич заема стратегически важно място за осьществяване на международната тьрговия. Освен това, Петрич се намира само на два часа пьт от София. Проучваният район има погенциални вьзможности да се превьрне в производествен центьр с основен пазар София - най-големия центьр на потребители в България.

Стратегии за икономвческо развитие: Обцина Петрич има разработен план за икономическо развитие на общината до 2000 година. Планьт в завьриен през септември 1996 година. В него важно място заемат привличането на чуждестранни инвестиции и развитието на селското стопанство. Приоритет в селскостопанската част на програмата има укрепването и утвьрждаването на производството на плодове (грозде, праскови и др.) и зеленчуци (домати и зелен пипер), ранното производство на земеделски продукти и производство на зърнени култури. Планираното ниво на земеделското производство, което се очаква да се постигне, представлява 65\% ог производството през 1991 година. Внедряването на нови технологии и използването на модерна селскостопанска техника се определят като основни за подобряване на производството на земеделските продукти.

Място на земеделието в икономиката на общината: Структурата на производството на икономиката на общината е следната: $45 \%$ промиинленост, $30 \%$ услуги и тьрговия и $25 \%$ селско стопанство. Основ-ните подотрасли от промиилеността, които са развити, са конфекция, производство на водомери, каси и сейфове, електроника (сьвместно прөдприятие с германска фирма), мебели. Множесгво малки фирми осьществяват тьрговия с Грьция и Македония. В попсектор хранителна промишелност работят една фабрика за преработка на пмодове и зеленчуци, оранжерии за зеленчуци, произволство на плодове и фабрика за млеkопреработка. Вьпреки това броят и размерите им са малки, а управлението им nошо.

Извод: 8 краткосрочен пман е желателно в района на Петрич да се развие производството на зеленчуци и плодове за по-големите вытрешни пазари, какьвто е София. В по-дьлгосрочен план районьт може да се ангажира с международна тьрговия сьс селскостопански продукти сьс сьседни страни. Климатьт в района е топьл и умерен, сьздавайки вьзможности за рентабилно производство на ранни зеленчуци, kакто и на оранжерийни зеленчуци прөз зимния период.

## 3.1-2 ІІлан за развитие на селското стопанство

(1) Пазарен потенииал

Производството на грозде за вино и на тютюн, които имат добър ekcпортен потенциал, може да се увеличи без допьлнително инвестиране в условията на сьществуващите мощности за произволство и преработка. Плодовете и зеленчуците биха биии конкурентни както на българските, taka и на межлународните пазари, впредвия географските и топографски предимства на района. За па се сьживи производството на пиодове и зеленчуци за износ се предвижда организиране на частните производители за сввместна реализация на продукцията и установяването на сьбирателен пункт, които ще взаимодейства с тьржището в Сандански (по Пlpoekt, финансиран от ЕБBP). Групирането на производи-

телите ще позволи малките разпрьснати частни стопанства да продават големи и с еднакво качество количества продукти на тьговците. По програма ФАР се планира финансиране за подобряване на сьществуващия пазар на производители на зеленчуци и плодове в с. Кърналово, който трябва да бъде свързан в бъдеще с изграждането на тьржището в Сандански. Способността на производителите да продават по-скьпо може да се увеличи чрез групирането на производителите за пролажбата на определени продукти, чрез разширяване на дейностите след прибирането на продукцията като сортиране, nakетиране и установяване на регионални запазени марки.
(2) Предложения за използване на земеделските земи в района Високата гьстота на населението, ограничените площи от плодородна земя и липсата на евтина вода за напояване са оснозните проблеми при използването на земите в района на Петрич. Географското положение на района има свои предимства и недостатьци. От една страна, близостта на границата може потенциално да улесни износа на плодове и зеленчуци. Вьпреки това, вито Гърция, нито Македония представляват обецаващи пазари, а пък несигурните условия в бивша Югославия препятстваз достьпа до европейските пазари. София е един ог вьзможните пазари вьпреки ограничената покупателна способност на потребителите по отношение на скьпи продукти. Две са основните предимства на земеделското производство в изследвания район, които могат да бьдат развити и в бьдеце, и това са опита при огглеждането на тютюн и зеленчуци и потенциала, който съществува, относно ранното производство на земеделски продукви. Вьзврьцането на старите пазари и развитието на предимствата на района не е лесна задача и изисква инвестиции ог време, пари и технологии. Вьпреки това, потенциалната ввзврьщаемост на тези инвестции е голяма. Тютюньт, плодовете и зеленчу-ците преобладават в предлаганата структура на културите - $55 \%$ ог обработваемата площ. Единственият начин да се постигне предложеного нива на интензивност на земеделското производство в бъдеще е, ако се вьведе ясна специализация на производството и производителите се

групират помежду си в кооперации за отглежпане на определени продукти за строго определени пазари. Докаго в производството на тютюн вече сьществуват кооперации, то производството на зеленчуци и плодове се осьнествява от множество дребни по размер и с малка конкурентност производители. Без учредяването на кооперации за реализация на оrделни земеделски продукти и на сдружения на водоползвателите не е възможно да се достигнат предложените площи и добиви и икономическите печалби не биха се реализирали.
(3) Предложена сrpykтура на културите

Предложените структура на културите и добивите им в двата варианта при прилагане на проекта и без прилагане на проекта, са посочени в таблица D-2 (1), Приложение D. Данните се основават на оценки от проучвания в самия район, консултации сьс специалисти от района и сравнения с подобни условия извьн изследвания район.
(4) Планирани добиви и производство
a) Зьрнени култури

При пьлното развитие на проекта се предполага, че всиики пмоци, засети с пшеница и ечемик, це бьдат напоявани. Тьй като в момента нито една от зимните куктури не се напоява, осьществяването на проекта (напояването) це има за резултат повишаване на побива за пшеницата сьс $700 \mathrm{kr} /$ хектар и за ечемика с $400 \mathrm{kr} /$ хектар. При предложената структура на културите - $3.5 \%$ пшеница и $7.5 \%$ ечемик, производството на пиеница и ечемик ще бьде сьответно 1,400 тона и 2,400 тона. Плоцта на ечемика е по-ғоляма поради по-голямата стабилност на пазарната цена на ечемика. Петрич никога няма да бьде голям производител на зьрнени култури поради малкия размер на земите, които производителите обработват, но 10 \% участие на зимните kултури в струkтурата на културите ще позволи освыествяването на нормално сеигбообрьщение за борба срещу болестите и използването на сравнително добрите валежи в района през зимния сезон. За целите на проекта и в изчисленията

се приема, че цялата плоц ог царевица, отглеждана в момента, е напоявана. Всьцност, на практика изглежда, че се напоява само част от площта на царевицата. Поради сравнително високата необходимост or вода (300 kyб м/дka) площта на царевицата при варианта с осьществяване на проекга е намалена. Заемайки $7.5 \%$ от обработваемата плои, царевицата ще увеличи добива си сьс $750 \mathrm{kr} /$ ха и ще достигне среден добив от $3,500 \mathrm{kr} / \times \mathrm{a}$, а производството от царевица ще бъде 2,900 тона.
б) Фуражни култури

Площта на силажната царевица се удвоява до $3 \%$ и заедно с люцерната и пасищата ще осигури необходимите фуражи за отглеждането на животните, чийто брой при варианта с проекта ще се увеличи. При напояване добивите от 9 тона/хектар са напьлно постижими. Площта на лоцерната, която при сьцествуващото положение е оценена като недостатьчна - средно $1.5 \%$ (по-голямата част от нея - $1.1 \%$, е неполивна), е увеличена поради споменатите вече причини на $4 \%$. При напояване, добивьт ще се увиличи с $400 \mathrm{kr} /$ хектар и производството на люцерна ще достигне 1,430 тона. В момента незначителна площ от пасищата се напояват. При осьществяването на проекта площта на пасицата ще се увеличи до 2.5 \% от напояваната пмощ и добивьт ие се увеличи с 500 kr/xa, kоето ще предостави 413 гона фуражи за животните и ще осигури нормално сеитбообрьщение и необходимата почивка на почвата от отглеждането на зеленчуци.
в) Пподове и зеленчуци

Производството на плодове сега е много намалено положение: прасковите насаждения са запустели и не се поливат; значителните инвестиции 8 насажденията на киви не се използват пьлноценно, а срел плоците с лозя преобладават остарели и умиращи насажления. Структурата на овощните насаждения трябва да се оптимизира. При сьществуващото положение е прието, че $8.5 \%$ от плоииие са заети с лозови насаждения (от тях $6.4 \%$ са неполивни) и $4.5 \%$ са с овощни насаждения (от тях $3.4 \%$ са неполивня). При осыществяването на проекта пмощта от лозови на-

саждения ще се намали най.малко до 7.5\%. Площта на овощните насаждения ще се запази но общата плоц изцяло ще се нагоява. При добри грижи е вьзможно да се постигнат побиви от 5.5 roна/xekrap за гроздето и 4.5 тона/xekraр от пкодовете, с kоero производството от грозде и плодове в района ие бьде сьответно 4,500 тона и 2,400 тона. Производството на пмодове с побро качество е невьзможно без значителни инвестиции за вьзстановяването им. Ранното зеленчукопроизводство е едно от сравнителните предимства на района на Петрич и затова се предлага пмощиа, която ранните зеленчуци заемат, да сө удвои от $4.5 \%$ до $9 \%$ при варианта с осьществяването на проекта. При положение, че проблемите с организирането на производителите и реализацията на тяхната поодукция се решат, производството на зеленчуци може потен-циално да се увеличи на 22,000 тона. Добивите ще се удвоят при използ-ването на качествени семена, добра технология и напояване. Посоче-ните подобрения и специализацията в производството на определени култури и организацията на производителите ще увеличи, макар и несъществено, производството or основните зеленчукови Култури. Уве-личението на добивите до 5 t/ха е вьзможно и при пманираната площ от $19.5 \%$ производството на зеленчуци в главния сезон може да достигне 30,000 гона.
r) Тютюн и други култури

Сред проучваните гри района районьт на Петрич е единствения, в който се отллежда тогюн. Поради високата си рентабилност в предложената структура на културите при варианга с осъществяването на проекта, площта на тютюна се увеличава от $12 \%$ на $20 \%$. Тогава производството на тютюн ще достигне 3,500 тона при положение, че се осигури небоходимата работна рька. Интензивните култури заемат около $50 \%$ от обработваемата площ и използването на механизация и прилагането на технологии, които икономисват работната сила, са много важни. Възможно е да се почувства недостиг на сезонна работна рька в определени месеци, затова е необходимо да се направи внимателно проучване за осигуреностға с работна сила преди да сө приложи предлаганата струк-

тура на културите. Под "други култури" се има предвид главно "бобови" грах, фастьци и фасул, които ще осигурят почивка на почвата от зеленчуците и нормална ротация на културите за вьзстановяването на плодородието на почвата.
(5) План за управление на земеделските стопанства
a) Управление на земеделските стопанства

На основата на структурата на културите, използването на земеделските земи и съществуващия опит, планьт за управление на земеделските стопнаства включва:

- Cтруктура на културите: Не се предвиждат големи изменения в структурата на културите поради климатическите и другите посочени вече условия. В сьответствие с гова, се предвижда отглеждането на една култура годишно при максимална интензивност на отглежданите кулутури от $108 \%$.
- Земеползване: Увеличават се плоците на зеленчуците и лозовите насаждения впредеид увеличеното пазарно тьрсене.
- Управление: Частни семейни или еднолични производители. Използване на машини при обработката на кулутурите.
б) Необходимост от работна pьkа

Земеделските домакинства в района са около 6,300, а земеделското население е около 25,200 души (от които трудоспособни 16080). Наличната семейната работна pьka е изчислена на okoло 393,750 човекодни на месец. Месечната необходимост от работна сила, определена на базата на предложената структура на културите и интензивност на производството, е какro следва (Таблица F-1-2-2(2) Приложение F):

| Месец | Необходима рабогна pька по месеци |
| :--- | ---: |
| Февруари | 155,441 |
| Март | 118,470 |
| Априя | 214,533 |


| Май | 179,993 |
| :--- | :--- |
| Юни | 257,252 |
| Юли | 419,821 |
| Август | 387,816 |
| Септември | 288,118 |
| Октомври | 125,829 |
| Ноември | 605 |
| Всичко | $2,147,877$ |

Според направените предположения, най-голямата необходимост от работна рька е през юли. Осигуреностга с работна pька трябва да се изчислява на базата на този месец. Необходимостта от работна рька през юли е два пьти по-висока от необходимостта от работна сииа при сьществуващото положение за 203,900 човекодни и разбира се че недостига настьпва в този месец.
8) Печалби от дейноста

Увеличеното производство, karo резултат от напояването и развитието на дейностите, свьрзани с реализацията и услугите предвидени при осьществяването на проекта, е 9.6 милиона щатски долара годишно. Печалбите от земеделското производство са изчислени на основата на приходите и разходите за всяка една от културите в условията на двата варианта "без" и "c" осьществяването на проекта. Чистага печалба за земеделските култури е $141 \%$. Обощеният размер на печалбите е kakro следва (Таблица F-1-1-13,14 и 15, Приложение F):

в химяди иатски долари

| Приходи |  | Разходи | Печалба |
| ---: | :--- | :--- | ---: |
| С проект |  | $16,0535,282$ | 10,771 |
| Без проекг |  | $6,4623,313$ |  |
| Разлика |  | $9,5911,969$ |  |
|  |  | 7,622 |  |

r) Доходи на земеделските домакинства

Анализь на доходите на земеделските стопанства 8 проучвания район е извьриен на основата на изследване на доходите на типични за района земелелски стопанства. Рөзултатьт е kakто следва (Таблица F-I 3-1(2), Приложение F):

| Показатели | Количество |
| :--- | ---: |
| Размер на стопанството ха | 20 дка |
| Приходи | 331,450 лева |
| Производствени разходи | 118,050 лева |
| Печалба | 213,400 лева |
| Всекидневни разходи | 194,869 лева |
| Резерв | 18,531 лева |

След осьществяването на проекта доходьт на земеделските производители нараства значително. Въпреки това, те ще срещат сериозни затруднения в поддьржането на добьр жизнен стандарт само от земеделие, затова е необходимо осигуряването на доходи извьн земеделската дейност. Макар че разходите за напояване са включени в тези изчисления, много от земеделските производители не биха могли да ги платят само ог приходите от земеделската продукция.
(6) Селскостопански организиции и подпомагаиии услуги

Производствените кооперации са добра вьзможност за организиране на многобройноте дребни производители и за улесняванө на снабдяването им с различни материали и суровини, необходими за производствого. Оrkритото общуване между земеделските производители и мотивацията за постигане на определена цел, каэо снабдяването с различни материали или осигуряването с механизирани услуги, би укрепило kоопери. рането и би разруиило постепенно недоверието, kоето преобладава срод тях. Подпомагането за учредяване на кооперации за продажба на пмодове и зеленчуци ще бьде особено важно за увеличаване на доходите на земеделските производители. Това може да се направи чрез при-

лагане на консултантски услуги и подпомагане на вьзстановяването на складовото оборудване и пазарни сьоръжения и улесняване на достьла до тях.

Сдруженията на водоползвателите е добре да се ограничат като брой и да се сьсредоточат в райони, кьдето напоителните сьорьжения се използват активно. Бързата регистрация на сдруженията, бөз достьп до напояване и без истински интерес в него, ще доведе тази нова инициатива до неуспешен край.

Консултантските услуги в района на Петрич и Сандански ще изискват постоянни усилия за активизиране на интереса им за подкрепа на дребните производители в района. В това отноиение би било полезно да се посети центьра за консултантски услуги в Ямбол, който може да служи за пример. Особено внимание трябва да се обьрне на сьветите по растителна защита, използването на торове и реализацията на продукцията. Необходимо е да се осигури и подпомогне достьпа до посадьчен материал от лози и овошки, с което да се вьзстановят амортизираните и изоставени лозови и овощни насаждения и по този начин да допринесат за инвестиране в печелившо земеделие.

## 3-1-3 План за развитие на инфраструктурата

(1) План за развитие на водните ресурси
a) Водни ресурси

Kakro бе споменаго в r. 1-2-4 от Глава II, сыществуващите условия за напояване в проучвания район се подразделят на следните три kатегории:

За напоителна система "Пиринска Бистрица" вода се осигурява от изравнител с обем 75,000 куб. м в долното течение на р. Пиринска Бистрица след изградената хидростанция. Водосборният басейн на израв-

нителя е мальк и обемьт му е недостатьчен за осигуряване на необходимите водни количества за напояване. Затова вөдньж на две или три години се наблюдава недостиг на вода. За да се осигури доставянето на необходимата вода за напояване е необходимо да се разработят нови водни изгочници или да се увеличи обема на сьществуващия изравнител.

За напоителна система "Петрич" вода за напояване се осигурява от реките Струма и Струмешница. Тьй като по течениято на peka Струмеилница на територията на Македония са построени няколко язовира водният поток е намален от $3.41 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{cek}$. на $1.84 \mathrm{~m}^{3} /$ cek по време на поливния сезон както е показано в Таблица I-3-2 и Фигура I-3-2, Приложение I. Основният воден погоk от $2.53 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{cek}$., след напьлването на язовирите в Македония, е достатьчен само за поддьржането главното речно эечение. Затова е трудно река Струмешница да се счита за сигурен източник на вода за напояване. При все че, водният поток на pekа Струма намалява от $81.10 \mathrm{~m}^{3} /$ cek. на 46.36 м $^{3} /$ cek. през поливния сезон, kakто е nokазано в Таблица I-3-1 и Фигура I-3-1, Приложение I, само peka Струма представлява източник на вода за напояване за този район. Тьй karo обработваемите земеделски земи са разположени по-високо от нивото на pekaта е необходимо водата да се доставя чрез изпомпване.

Под район "Самуилова крепосл" е разположен в северния скион между река Струмешница и Беласица планина, по която минава границата с Гьрция. Тази напоителна система сьбира вода за напояване от водните потоци ог планината. За тази цел вече е построен един язовир и е започнало строителството на втори язовир. Вьпреки това, обезпечеността с вода за напояване е ниска.

За да се осигури допьлнително количество вода за напоителна система "Пиринска Бистрица" и за да се стабинизира снабдяването с вода за напояване през осемдесетне години е бимо пманирано построяването на яз. "Никудин" на р. лебница. Основният годишен воден приток на pekata е $1.31 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{cek}$, kakто е паказано в Табица l-3-3, Приложение I и целият годишен воден приток е оценен на 40.7 милиона куб.метра с.Никудин.

Основните характеристзяи на проектирания язовир "Никудин" са:

| Водосборен район | $215.70 \mathrm{~km}^{2}$ |
| :--- | :--- |
| Обц обем | $27.30 \mathrm{mлн.m}^{3}$ |
| Височина на стената | 69.85 m |
| ДъАжина на стената | 273.00 m |
| Максимално преливно водно k -во | $606.58 \mathrm{~m}^{3} /$ cek. |

Тьй kaто, отока на реката е достатьчен за осигуряване с вода за напояване на напоителна система "Петрич" и допьлнителни количества вода за напояване за напоителна система "Пиринска Бистрица", пианьт за развитие, които сө разглөжда в следващите параграфи, не включва строителството на язовир "Никудин".
б) Напоявани площи

Изградените хидромелиоративни пмоци при преброяването през 1994 г. са класифицирани в четири категории - Клас I, Клас II, Клас III а Клас IV е разделен на две подгрупи IV-1 и IV-2. Напояваните площи в плана за развитие включват Kıас I, Клас II, Kлас Ill и Клас IV-1 kakro е показано (за повече подробности Таблица Ј-1-2):

| Показатели | Вариант I | Вариант II |
| :---: | :---: | :---: |
| Проучван район | 6,584.6 xa | 11,000.0 xa |
| Площ на проекта | 6,584.6 xa | 11,000.0 xa |
| Нап.с-ма Пир. Бистрица | 1,940.7 ха | 2,496.4 ха |
| Нап.с-ма Петрич | 4,170.1 ха | 5,889.6 ха |
| Han.c-ма Самуилова kpenoct | $473.8 \times$ | 2,614.0 ха |

8) Необходимост от вода за напопване

Необходимата вода за напояване е изчислена по kн. "Райониране на поливния режим на селскостопанските кулутри" на основата на предложената структура на културите и к.п.д. в напоителната система - $65 \%$ при браздово напояване, $85 \%$ при двждуванө и $10 \%$ загуби при премина-

ванөто на водата по каналите. Годиината необходимост от вода за напояване в изследвания район е 44,754 млн. $\mathbf{M}^{3}$, а изчисленияга са представени в Таблиц Ј-2-1, Приложение Ј.
(2) Сьорьжения за напояване и отводняване

Сьорьженията за напояване и отводняване, kоито се нуждаят от подобряване и възстановяване в проучвания район са:

|  |  | Вариант 1 | Вариант II |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Главни и второстепенни канали | Възстановяване Облицоване | $\begin{aligned} & \hline 44,333 \mathrm{M} \\ & 12,416 \mathrm{M} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 23,916 \mathrm{M} \\ & 55,833 \mathrm{M} \end{aligned}$ |
| Трьбопроводи | Заместване | OM | OM |
| Помпена станция | Изграждане Заместване | $\begin{gathered} 0 \mathrm{M} \\ 86 \mathrm{p} . \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 06 p . \\ & 86 p . \end{aligned}$ |
| Изравнител | Вьзстановяване на облицовката | $3,000 \mathrm{~m}^{2}$ | 2,400 $\mathrm{m}^{2}$ |

(3) Развитие на вьтрешностапанската мрежа и сьорьжения за напояване В момента напояването в проучвания район е само гравитачно. В сьответствие с това, е необходимо да се разгледа сьстоянието на вьтрешноканалнага мрежа, отворените канали и пьтища в самото напоително поле с иирина 6 м. Дельт на вьтрешните стопански пьтища е $2 \%$ от обработваемата земя, което е определено на основата на съществуваците стандарти.
(4) Разходи за инвестиции

Разходите за инвестиции в напоителните съорьжения са оценени на основата на цените през август 1996 година ( 1 щ.долар $=180.14$ лева) и сумата на изчислените разходи за всеки блок е представена по-долу (подробните изчисления са представени в таблица К-5, Приложение К).

| Вариант | Район | Обща стойност в щт. долари | Цена на хekrap щт.д. $х а$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Вариант I | 6584,6 xa | 8,120,000 | 1,233 |
| Вариант II | 11,000,0 xa | 12,657,000 | 1,151 |

## 3-1-4 ВАияние върху okолната среда

В пмана за осьцествяване на проекта не се предвижда строителство на нови канали, язовири, помпени станции и други сьорьжения, а само вьзстановяване на съществуващите помпени станции и разпределителни канали. Не се очаква осъществяването на проекта да окаже значително влияние вьрха околната среда. Вьпреки това за по-доброто управление на околната среда в изследвания район се препорьчва следното:
i) за по-добро управление на качеството на водата да се устанявят повече пунктове за контрол
ii) предварително изграждане на канализация в населените места
iii) мерки за укрепване на рекияе срещу разщиряване на коритата им
iv) увеличаване на строгостга на сынествуващото законодателство относно замьрсяването на okолната среда
v) добра координация между институциите, които ще осыцествят проекта, и Министерство на културата за защита на културното наследство

## 3-2 Проучван район Росица

## 3-2-1 Потенииал за социално-sкономическо развитие

Потенциальт за социално-икономическо развитие на проучвания район Росица се изразява в следното:

Местоположение: Проучваният район Росица се намира в централната част на Бьлгария. Неговото предимство е лесния достьп до големи

пазари, каквито са София и Черноморското крайбрежие. Разстоянието от София до Велико Тьрново е 246 km , а разстоянието от Велико Тьрново до известните пристаница Варна и Бургас е сьответно 220 и 233 kм. През района минават няkonko международни и главни пьтища като Европейския коридор и железопьтната линия София-Варна.

Състояние на управлението на промиилеността: Eлектрониката и производството на телевизори са основните подсектори на промииненостга, развити в района. Велико Тьрново е най-големия град в района и е центьр на гези производства. Условията за осьществяване на управлението на сьответните фирми са неблагоприятни. Нивото на производство е намаляло два пьти в сравнение с 1989 година. Икономически партньори от Южна Корея и Русия са посетили тези фабрики, но чуждестранни инвестиции в района няма.

Хранителна промишленост: Основните земеделски продукти в района са: зьрнени продукти, сльнчоглед, захарно цвекло, плодове (сливи, круши, ябълки, малини, ягоди), грозде и фуражни култури. Във Велико Тьрново и Горна Оряховица има изградени фабрики за преработка на тези продукти.

Туризъм: Град Велико Тьрново е известен сьс своите исторически ценности и е обявен за национален музей. Тук има множество забележителности и туризмьт представлява един перспективен cektop за развитието на района.

Връзки между общините в раона: Проучваният район е разделен административно на 7 общини. Само Велико Тьрново - най-голямата обиина в изследвания район, има способността и може да разработва програми за икономическо развитие. Останалите шест общини сьцо са заинтересовани да разработват и прилагат програми за икономическо развитие (включващи и вьзстановяване на земеделието), но те не могат да направят гова поради малкия си размер и слаба административна

власт. В момента между отделнитө общини нө сыцествува нито система, нито пьк мрежа за коогериране и взаимодействие в областта на регионалното развитие. За да се развие района е необхолимо төзи седем общини да не се опитват да правят самостоятелно свои програми за развитие на общините, а да обединят усилията си за коопериране по между си и за формиране на сисгема за регионално развитие.

Извод: Тьй като климатичните и почвени условия са добри, потенциальт за развитие на земеделието е голям. Преструктурирането на промишлеността е трудно и изисква дьльг период от време за реализирането му. Ако земеделието и хранителната промииленост се вьзстановят, това може да има значителен положетелен ефект вьрху икономическото развигие на целия район. Развитието на земеделието и туризма (в смисьл на развитие на производството на пмодове за туристите, които посещават райноа) сьщо е обещаващо. За развитието на изследвания район е от особена важност koоперирането на усикията на общините в областта на земеделието.

## 3-2-2 План за развитие на селското стопанство

(1) Пазарен потенциал и стратегия за развитие на проучвания район Като се има предвид, че в района сьществуват производители оr типа на производствените кооперации и вертикалнитө врьзки между отраслите и системата на реализация, изградена около съществуваците преработващи предприятия, щө се запазят, вьзможностите за бьдещото развитие на проучвания район Росица ще бьдаг ориентирани кьм износ на продуктите от преработващата промишленост. Възможно е да се изнася сльнчогледово олио вместо сльнчоглед като се използват производствените мощности на съществуващата голяма държавна фабрика за производство на сльнчогледово олио в Полски Трьмбеш, който се намира на международния Пьт, свьрзвац Турция и Румьния. За вьзраждане на животновьдството е ог особена важност да се възстанови производството на фуражни Кулутури. При сьществуващото положение бьлгарската

царевица се изнася в Европа, но в бьдеще навярно ще настьпят изменения и ще се увеличи броя на страните изнасящи царевица, зацото се очаква нарастването на тьрсенето на царевица от Китай да наруши баланса между тьрсене и предлагане на царевица на международните пазари в бъдеще. в проекта се предлага и постепенно увеличаване на производството на винени сортове грозде като се има предвид близостта на проучвания район до страни-вносителки на вино като Румьния, Украйна и Русия.
(2) Използване на земеделските земи

Проучваният район е традиционен производитөл на зьриени култури и има сьответнияе благоприятни условия зя гова - климат и почви. В настоящия момент два са основните проблеми в използването на земеделските земи и в структурата на културите. Големи са площите, засети сьс сльнчоглед (поради сухоустойчивостта му и добрата цена) и е налице висока степен на заплевеленост с многогодишни плевели.
(3) Предложена структура на културите В таблица D-2 (2), Грииожение D е представена предложената структура на културите в проучвания район Росица.
(4) ГПанирани добиви и производство
a) Зърнени култури

При осьществяването на проекта е предложено част от наличната вода за напояване да се използва за напояване на площите, засети с пиеница и ечемик. Тьй като в настоящия момент зимните култури не са напояват, то използването на напояването ще увеличи добивите с $550 \mathrm{kr} / \mathrm{xa}$ за пшеницата и с $220 \mathrm{kr} /$ ха за ечемика. В предложената структура пшеницага заема $30 \%$ (от тях $5 \%$ поливни), а ечемиквт - 12 \% (or тях $2.4 \%$ поливни), с което производството сьответно на пшеница и ечемик or 21,000 хектара потенцияано може да достигне до 52,000 г пшеница (9,400 ог напоявани площи) и 18,000 т ечемик ( 4,000 от напоявани площи).

Голямата плой (42\%), която заемат зимните зьрнени кулутури, се дьлжи на сьцествуваиата топография на района, установеното земеползване и наличието на зимни валежи, коиго допьлват яапоява-нето. Потенциальт на проучвания район като голям зьрнопроизводител може да се увеличи akо дребните производители се прегурупират в жизнени механизирани земөделски стопанства. Участието на зимните зърнени култури ще подобри борбата с пиевелите в района. При изчис-ленияға за поливни са приети всички площи засети с царевица за зьрно и $25 \%$ ог силажната царевица. Това е доста оптимистично допускане, защото изглежда, че на практика не се напоява цялата площ, заета от царевицата. Поради сравнително високата потребност ог напояване на царевицата ( 300 куб.м/дка) вьв варианта "с проекта" плоцта на царе-вицата за зьрно е намалена, докато пиощта на силажната царевица е лөко увеличена поради необходимостта от фураж. Плоцта на цареви-цата за зьрно при напояване ще бьде $7.5 \%$ от обработваемата площ, добивите ще се увеличат с $1,600 \mathrm{kr} /$ ха до $4,200 \mathrm{kr} /$ ха и, сьответно, производството на царевица за зьрно ще бьде 16,000 тона.
б) Фуражни култури

Площта на силажната царевица е удвоена до $3 \%$ от обработваемата пмощ и заедно с люцерната и пасищата трябва да осигури достатьчно фуражи за отлиежаните животни в проучвания район, чийто брой ще се увеличи при варианта с проекта. Вьзможните добиви от напояваните силажни кулутри са $3,400 \mathrm{kr} / \mathrm{xa}$. В момента плоціта на люцерната е приета за $5 \%$ от обработваемата пмоц, ог който $3.7 \%$ са неполивни. С проекта площта на люцерната се намалява до $2 \%$, които изцяло са поливни. Добивите на поливната люцерна ще се увеличат с $900 \mathrm{kr} / \mathrm{xa}$ и производсявого ще бьде 3,400 тона. В момента сьвсем малка част от пасищаға се напоява. С проекта $3 \%$ от пиощта е заета от пасищата, които се напояват, при увеличен добив с $850 \mathrm{kr} / \mathrm{xa}$, което позволява получаване на производство от 2,600 тона фуражи за проектирания поголям брой на животните. Отллеждането на пасииата осигурява редуването на културите - сльнчоглед и зърнени култури, и позволява да се

използват ниските стрьмни брегове покрай pekaта.
в) Плодове и зеленчуци

Kakro в цяла България и в този район лозовите насаждения не са добре стопанисвани; ябълковите насаждения се напояват, но са изоставени без необходимите грижи. Площта на плодовите насаждения трябва ла се рационализира. В момента е прието, че $2.5 \%$ от площта е заета с лозя ( $1.9 \%$ неполивни) и $3 \%$ - с овоини насаждения ( $2.2 \%$ неполивни). При осъществяването на проокта се предвижда лозята да се увеличат и да заемаг $7 \%$ от обработваемата площ за да осигурят суровина за месната винарска промишленост, конто е едно от предимствата на района, и да се използват вьзможностите за отглеждането на лозята в малки по размер стопанства. От друга страна, очаква се, че овоините насаждения постепенно ще бьдат намалени до $2.5 \%$ от обработваемата площ, поради необходимостта от високи разходи за производството, недостатьчно големия размер на стопанствата и наличното сврьхпредлагане на вьтрешните пазари. Овощните насаждения ще се отглеждат при необ. ходимите грижи и ще бъдат изцяло поливни. Проектните добиеи от лозята и плодовете са сьответно 6.25 тона и 6,0 тона при максимални грижи по отглеждането им, а продукцята ще достигне сьответно 22,700 тона и 7,700 тона. Не е възможно да се произвежда висококачествено грозде за вино. Зеленчуците за преработка са били традиционни про-дукти за района, но в момента преработващата промишленост има сериозни финансови проблеми, загуба на пазари и амортизирано обо-рудване. Освен това, произволството на зеленчуци изисква наличието на достатьчно работна рька, което е проблем за района сьс застаряващо население. Затова плоцта на зеленчуците е запазена постоянна - $4.5 \%$ от площта. Ako се предположи, че дребните производители ще се организират и тяхната врьзка с преработващата промишленост ице бьде ефективна, производ-ството от зеленчуци може да се увеличи на 41,000 тона. Сегашните добиви могат да се удвоят при използването на покачествени семена, пообрени технологии и вода.
B)

Други продукги
Тюгюньт не се отглежда в проучвания район вьпреки високата му рентабилност - кииматьт тук не е подходящ за тогюнопроизводство и в района няма опит в отглеждането на тази култура. Or друга сграна, в този район сьществуват традиции в отглеждането на захарно цвекио предимно от кооперациите. При осьцествяването на проекта площта на захарното цвекло е увеличена от $1 \%$ до $2.5 \%$. Вероятно, и в бьдеще лроизводството на захарно цвекло ще бьде субсидирано. Вьзможно е добивите да се увеличат с 2-3 тона/ха. Плоцта на сльвчогледа е намалена от $16.5 \%$ на $15 \%$, което ще осигури необходимата ротация на културите и борба с болестите. Останалите култури, които са предложени за отглөжданө в проучвания район са главно зеленчуци, фасул и соя (поради сыцествуващата опитна станция по соята в Павликени) и картофи (за отглеждането на които климатьт и почвите са подходяни). Овесьт също е включен в сеитбообрьщението ( $1 \%$ от площта) като неполивен в годините с по-добри валежи.
(5) План за управление на земеделските стопанства
a) Управление на земеделските стопанства На основата на прөдложената структура на културите, използването на земеделските земи и сьществуващия опит управлението на земеделските сronанства се определя kакто следва:

- Структура на културите: Не се предвиждат големи промени в сьществуващата структура на културите поради наличните климатични и други условия. В сьответствие с това се предлага интензивност $100 \%$, т.е. отллеждане на една кулгура на единица площ през годината.
- Земеползване: Площите на царевицата и на лозята са увеличени.
- Управление: Производствени кооперации и еднолични и семейни производители. Кооперациите освществяват механизирана обработка на земите. Едноличните и семейни производители използват механизирани услуги само при подготовката на почвата.
б) Необходимост от работна pbka Домакинствата в изследания район начброяват 17,440, а населението ө 52,320 души (от които 20170 трудоспособни). Наличната работна рька в земеделието е оценена на 517,750 човекодни на месец. Месечната необходимост от работна рька изчислена на основата на структурата на културите и интензивността на сеитбообрыщението при предложеното управление на земеделските стопанства е изчислена kakto следва (Таблица F-3-2-2(3), Приложение F):

| Месец_ | Необходима работна рька в човекодни |
| :--- | :---: |
| Февруари | 23,265 |
| Март | 300,077 |
| Априи | 436,568 |
| Май | 317,253 |
| Юни | 227,243 |
| Юли | 312,264 |
| Август | 228,455 |
| Септември | 524,893 |
| Октомври | 123,765 |
| Ноември | 10,573 |
| Всичко | $2,504,354$ |

От изчисленията се вижда, че пиковият период в необходимостта от работна рька е през септември и това трябва да се има предвия при сьставянето на баланса на работната pьkа. Необходимостта от работна рька през септември при варианта с проекта е три пьти по-висока от необходимостга от работна рька при сьществуващото положение 164,000 човекодни. Вьпреки това, проекираната необходимост отговаря на сьществуващото сега предлагане на работна рька в района.
8) Печалби от дейността

Увеличената продукция в резултат на напояването и подобряването на услугите при осьществяването на проекта ще доститне 9.2 млн. щ.

долара. Печалбите от земеделското производство са изчислени на основата на приходите и разходите за производството на всяка култура в два варианза - "с" и "без" проекrа. Нетната печалба е 183\%. Изчисленияrа са сумирани kakто слепва (Таблица F-1-1-13,1 4 и 15, Приожение F):

в хиляди шатски долара

| в хиляди щатски | Приходи | Разходи | Печалби |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| долара |  |  |  |
| С проект | 26,012 | 11,251 | 14,761 |
| Без проект | 16,764 | 10,083 | 6,681 |
| Печалба | 9,248 | 1,168 | 8,080 |

г) Доходи на земедеиските домакинства

Анализьт на доходите на земеделските домакинства бе проведен сред типични за района стопанства. Резултатьт е kаго следва (Таблица F-1-32(2), Приможение F):

| Показатели | Размер |
| :--- | ---: |
| Размер на стопанството, ха | $1.9 \times а$ |
| Приходи | 213,630 лева |
| Производствени разходи | 67,420 лева |
| Печалба | 146,210 лева |
| Всекидневни разходи | 140,885 лева |
| Резерви | 5,325 лева |

След осьществяването на проекта доходьт на домакинството нараства, условията за живот се подобряват, но единствено доходьт от земеделие не е достатьчен. При направените изчисления са включени и разходите за напояване. Може да се приеме, че пооизводителите могат да покрият разходите за напояване от приходите, получени от продужбата на земеделските култури.
д) Приходи и разходи на производствените кооперации

На основага на предложения план за развитие на земеделието е направена оценка на управлението на кооперациите. Резултатите са следните (Таблица F-1-4-1(2), Приложение F):

| Приходи | $\stackrel{\text { Разходи }}{117745}$ | 73199 |
| :--- | :--- | :--- |$\quad$| Печалба |
| :--- |
| 4546 |

При осьществяването на проекта управлението на кооперациите се подобрява значително. Резултагьт ще бьде по-доброто поддьржане и подобряване на сьорьженията, машините и останалото оборудване. Като следствие на това прилаганите технологии и опигьт в земеделието ще се усьвьршенстват.

## (6) Селскостопански организации и подпомагаци услуги

За да се подкрепи започналото кооперативно движение е необходимо да се осигури достьп до кредитиране на земеделието и изграждане на цялостната инфраструктура. В момента производствените kooneрации работят в насока на организиране на дребниче производители. Доставянето на различни материали, необходими за производството, на разумни цени за дребните производители е основен проблем. В бьдеще производствените кооперации могат да разширят своята дейност кьм сьвместна реализация на продукцията. Едноличните и семейни стопанства имат добьр потенциал в отглежането на фуражни кулутри и в животновьдството. Аипсата на подкрепа за развитие на сдружения за сьвместна продажба на продукцията от животновьдството и за снабдяване с фуражи е основното препятствие за увеличаване на доходите на производигелиғе и намаляване на високия процент на необработваните земеделски земи.

Желателно е производителите, които напояват, да се организират в сдружения на водоползвателите. Поради лошото сьстояние на сьществуващите хидромелиоративни сьорьжения, вьзстановяването им преди прехвьрляне на управлението на вьтрешноканалната мрежа на сдруженията на водоползвателите ще бьде от жизнено важно значение. Приспособяването на вьтрешноканалната мрежа кьм новите условия на земеделие ще увеличи използването й и цце докаже предимствата от сьздаването и функєионирането на сдруженията на водоползвателите.

Lентьрьт за консултанслки услуги в района на ловеч сө нуждае от добро рьководство и финансова помощ за да се насочат интересите на специалистите кьм подпомагане и подкрепа на дребните производихели в района. При сьществуващиге условия в района сьветите относно храненето на животните, структурата на културите, получаването на кредити, nokyпnа на машини и наемане на различнй услуги са с най-висок приоритет.

## 3-2-3 План за развитие на инфрарструkтурата

(1) План за развитие на воднитө ресурси
a) Налични водни ресурси

През изследвания район минават две реки - peka Росица; която се движи от запад на изток, и peka Янтра, която тече от юо на север. Язовир "Ал. Стамболийски" е единствения язовир. Не сьиествуват технически вьзможности за построяването на друго сьорьжение за сьхраняване на водата.
Строителството на яз."Ал.Стамболийски" е завьршено през 1958, а поддьржането и експлоатацията се извьршват от HEK. В периода 1991 1995 f. средният годишен приток в язовира е 254.76 млн.м³. Данниге за всяka от годините са показани в Таблица 1-3-6, Приложение I. На основата на наличните данни от петгодишния период е трудно да се определи водния приток при суша, но използвайки данните за язовир "Жребчево" на Средна Тунджа и за сьседните райони може да се предположи, че водният приток в язовира в суха година ще бьде повече от 124.03 млн.мㄹ, тьй като валежите в района на яз. "Ал.Стамболийски" са по-големи отколкото в района на яз."Жребчево" ( набл.пункт Севлиево).
б) Напоявани пмощи

Изградените площи за напояване в страната са класифицирани в четири каreropии. Напояваните площи които може да се включат в пиана за развитие в проучвания район вкАючват земи с kaтегории Kлас I и II, Kлас III и клас IV-1 kakro следва (Таблица Ј-1-2, Приложение J):

Описание
Проучван район
Район на проекта
Главен долен десен канал
Главен ляв Никюпски канал
Северен главен канал

Mnous
50,700.0 xa
50,347.7 ха
12,010.6 ха
9,377.5 ха
28,959.6 xa
в) Необходимост от вода за напояване Необходимостта от вопа за напояване е установена по метода използван в "Райониране на поливния режим на селскостопанските kултури" при предложената стуктура на културите и k.п.д. при напояването $65 \%$ при браздово напояване, $85 \%$ при дьждуване и $10 \%$ загуби на вода в откритите канали. Годишната необходимост от вода за напояване в изследвания район е 68,586 млн.м ${ }^{3}$ и изчисленията са представени в Таблица J-2-2, Приможение J. Като бе споменаго, напояването заема важно място в предложената структура на културите.
(2) Съорьжения за напояване и отводняване

Сьорьженията за напояване и отводняване, които трябва да се подобрят и вьзстановят, са следните:

|  |  | raдk | IAHK | CrK |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Главни и второстепенни канали | Вьзстановяванө | 18,806 m | 0 M | 38,347 m |
|  | Облицоване | 15,222 M | 40,023 m | $54,949 \mathrm{~m}$ |
| трьбопроводи | Заместване | 1500 m | 500 m | 4000 m |
| Помпени станции | Ново строителство | 36 p . | 0 бp. | 9 бp |
|  | Заместване | 4 бp. | 3 бр. | 11 бр. |
| Изравнители | Вьзстановяване | $3000 \mathrm{~m}^{2}$ | $2400 \mathrm{~m}^{2}$ | $7300 \mathrm{~m}^{2}$ |
| Забележка: ГДДК $=$ Главен долен десенканал |  |  |  |  |
| ГАНК $=$ Главен ляв Hиklonckи канал |  |  |  |  |
| СГК $=$ Северен главен канал |  |  |  |  |

(3) Развитие на вьтрешно-стопанската мрежа за напояване Методите на напояване в проучвания район са два - гравигачено напояване и двждуване. Дьждуването се прилага вьрху следните пмощи вьв всеки един ог напоителните блокове:

Описание
Главен долен десен канал
Главен ляв Hикlonckи канал
Северен главен канал

Пиоцс пьжпуване
$3500.0 \times \mathrm{xa}$
$2200.0 \times \mathrm{xa}$
$8616.8 \times a$

Сыцествувацата вьтреиноканална мрежа е построена и пригодена за стопанства с по-олеми размери. Трьбопроводите в полето са изградени на разстояние от 300 до 400 метра. Тьй като съществуващата мрежа не отговаря на новите изменения в структурата на използваните земеделски земи, е необходимо да се изградят допьлнителни трьбопроводи всеки за 20 до 40 дkа.

Прието е, че вьтрешно-стопанските пьтица с ширина 6 метра заемат $2 \%$ от земеделските земи.
(4) Разходи за инвестициите

Размерьт на инвестициите за вьзстановяване на напояването са оценени при обменен курс на долара през август 1996 година - 180.14 лева. Пьлният размер на инвестициите за всяка от пиощите, които се напояват от сьответните канали, е представен по-долу, а подробностите са в Таблица К-1, Приложение К.

| Описание | $\begin{gathered} \text { Район } \\ \text { ха } \end{gathered}$ | Общо инвестиции щт.долари | Цена на хеkтар щт.д/ха |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Главен долендесенканал | 12,010,6 | 6,590,000 | 549 |
| Главенляв Никбопски канал | 9,377,5 | 11,094,000 | 1,183 |
| Глазен северен канал | 28,959,6 | 22,892,000 | 790 |

## 3-2-4 Влияние върху околната среда

За развитието на трите изследавни райони не се предлага ново изграждане на канали или помпени станции, а само вьзстановяване на сьществуващите съорьжения. Това не би имало особено влияние вьрху околната среда при освщестявяването на проекта. Bьпреки това, за общото подобряване на околната среда и за по-добьр контрол се предлага следното:
i) стрикно поддьржане на стандартите за качеството на водата за промишленицели
ii) предотвратяване на изравянкята в каналите
iii подобряване на управлението на общинските сметища?
iv) координация межау институциите, които ще осьществяват проекта, и Министерство на културата за да се предотврати разрушаване на kулгурното наследство.

## 3-3 Проучван район Средна Тунджа

## 3-3-1 Потенциал за социално-икономическо развитие

Потенциальт за социално-икономическото развиие на района на Средна Тунджа е резьмиран по-долу kakro следва:

Местоположение: Проучваният район е разположен в близост до пристанище Бургас, който е основното пристанице за износ на земе-делски продукти. Разстоянието от Сливен до Бургас е около 120 км. Сливен и Ямбол са свьрзани с Бургас чрез железопьтна линия. Железопьтният и морският транспорт са най-евтиния и подходяц превоз да продукти с ниска стойност и голям обем, каквито са зьрнените продукти: лесният достьп до железопьтния и морския превоз е едно от предимствата на този район.

Земеделско производство: Проучваният район е подходящ за развитие на земеделие в големи размери, защото в него средният размер на земята, обработвана от земеделскитө производители, е най-голям. Икономическата ефективност на земеделското производство е потенциално висока.

Центьр на храничелната промишленост: Хранитемната промииленост ө един от основните отрасли в Сливен, Ямбол и Нова Загора. Тьй káo преработвателните предприятия са сьсредоточени в мальк район.

това прави иьрсенето на земеделски продукти голямо. Преработвателите на земеделски продукти в района се опмакват от ограниченото предлагане на земеделски пропукти с добро качество.

Програма за икономическо развитие: В община Сливен вече е разработена програма за икономическо развитие, докато в обцінна Ямбол такава програма се разработва в момента. Община Нова Загора е определена за центьр на хранителната промишленост в програмата на Бургаска област. Дейностла на общината за развитие на района е сравнително ясна. Потенциальт на админнстрацията в този район е оценен като най-висок в сравнение с останалите два проучвани района. Община Сливен успява да покрие разходите си от бюджөта, с който paзполага.

Извод: От гледна точка на местоположението си, развитието на промишлеността и структурата на земеделието, проучваният район на Средна Тунджа притежава вьзможности да се развие като преработваш и експортен центьр на земеделски продукти в бьдеще. Развитието на хранителната промишленост и износа е един от ключовиче фактори за увеличаване на брутната добавена стойност, произведена в селското стопанство.

## 3-3-2 План за развитие на селското стопанство

(1) Потенциал за пазари и план за развитие на Средна Тунджа В условията на поява на сдружения на земеделските производители на мястото на бившите кооперации е необходимо да се усьвьршенстват техниките, прилагани слөд прибирането на реколтата. Една от вьзможностите е да се подобрят складовите моиности. В допьлнение, предвид проектирането на изграждане на тьржице в Сливен по проект на ЕGPB и ОТС, улесняването на изграждане на пазари на производителите на плодове и зеленчуци в района би увеличило разнообразието на стопанствата в по-далечно бвдеще. Освен това, производството на сльнчоглед

има голям потенциал за износ предвид предимството на района в местоположението на района - близостта до Туриия. Производството на фуражи трябва да се увеличи, което ще сьживи животновьдството - в Сливен има изграден пазар за животни, а в Нова Загора частна млеkопреработваща фабрика сьбира млякото от района на Средна Тунджа в 274 пункта. Предвижда се и подкрепа за производството на грозде за вино, защото виното е един от основните и важни продукти за износ на Бьлгария.
(2) Използване на земеделските земи

Районьт на Средна Тунджа има обширни равнини с дьлбоки пмодородни почви и идеални условия за окрупнено механизирано производство на зърнени продукги. Земите в Средна Тунджа не са така бөзстопанствени, kакто в район Росица. Освен това климатьт тук е по-сух и проблемьт с плевелите не е толкова съществен. Главно в източната част селата са доста големи и са разделени от обиирни полета. На прилежащите склоновете са разположени лозята. Цялото напояване се извьрива гравитачно. В района отделните земеделски производители иии срдуженията на производители наемат земя за да могат да образуват достатьчно големи париели, на които да се извьрива механизирана обрабогка. Някои оr kооперациите са успели да сьхранят имуществото си от разграбване и функционираг успешно. Основният проблем в района на Средна Тунджа е kakва е площта, която в момента може и в бьдеще би могла да се напоява предвид огранкчеността на наличните количества вода. При напояване на цялата площ изискването за увеличение на използването на водата за напояване и спазването на изискванията за ротация на кулурите ще доведат до намаляване на площта, заета ог най-продуктияните култури. Само при напояване на по-малка пмоци и засяване на останалите пмощи с неполияни култури е вьзможно да сө максимизира обция размер на печалбите. И двата варианта е разгледана структурата на културите. Основната разлика е, че при намалената поливна площ водата се използва основно за отглеждането на зеленчуци.
(3) Iрепложена структура на културите

Cтруктурага на културите е представена в таблица D.2 (3) и (4), Приожение D. В пьрвата представена струkгура всички култури, заемаци 94,932 ха, са поливни. Вьв втората предложена структура поливните плоци са ськратени до 62,973 ха като са изключени земите в блок Млекарево-Пьдарево ( $20,000 \times$ а) и блок Кермен-Роза ( $11,959 \times 2$ ).
(4) Планирани добиви и производство
a) Зърнени култури

При пьлно осьществяване на проекта не се предвижда използване на напояване при отглеждането на пшеница и ечемик. Това означава, че увеличението на добивите ще се дьлжи само на подобреното използване на вложенията за производството и трижите по производството. Вьзможните увеличения на добивите са - $300 \mathrm{kr} / \mathrm{xa}$ за пшеницата и $150 \mathrm{kr} / \mathrm{xa}$ за ечемика. В модела с намаление на площа на проекта $5 \%$ ог площите на пшеницата и 2.4 \% от пиощите на ечемика ще се напояват. Грието е, че в момента зимните зърнени култури не се напояват. При напояване техните добиви ще се увеличат при пщеницата с $650 \mathrm{kr} /$ ха и с $350 \mathrm{kr} / \mathrm{xa}$ при ечемика. В пьрвия вариант пшеницата заема $35 \%$, а ечемикьт - $15 \%$ и произведе-ната продукция би била сьответно 113,000 тона и 45,000 гона. Вьв втория вариант пшеницата се отглежда на $30 \%$ (в това число $5 \%$ поливни) от площта, а ечемикьт - на $12 \%$ (в това число $2.4 \%$ поливни). Получената продукция от 19,000 ха пиеница ще бъде 65,000 гона ( 12,000 от поливните плоии), а получената продукция от ечемика - 24,000 гона ( 5,000 тона от поливни пмоци). Като се добави и продукцията от неполивните 22,000 ха пмощи на пшеницата и ечемика от площите, на които не се изградени хидоомелиоративни сьорьжения, ще се получи доста чувствително увеличение на продукцията в сравнения сьс сьщесгвуващото положение. Големите площи, огделени за пшеница и ечемик $(50-42 \%)$, се дьлжат на идеалниге за отглеждане на зимни зърнени култури топогарфия и почви, сравнително големите размери на

стопанствата и вьзможността да се използват зимните валежи за набавяня на необходимата влага за растенията. Средна Тунджа притежава характеристиките на зърнопроизводителен район, но и тук, kakто и в другите райони, са необходими усилия за прєодоляване на проблема с организирането и обучението на производителите и доставянето на машини за големите стопанства. 50 -процентовото участие на зимните зърнени в струкгурата на културите ще позволи да се прилага таkава техника на обработка на земята, която ще пречи на разпостранението на плевелите и це осигури добро сеитбообрьщение на останалите култури. В изчисленията и в двата варианта е прието, че цялата площ на царевицата е поливна. Половината от плоците на силажата царевица съцо се напоява. На практика изглежда, че само част от плоина на царевицата се напоява. Поради необходимостта от фуражи за животновьдството в големите и средни по размер стопанства в района, плоита на царевицата за зьрно е увеличена от 55 на $7.5 \%$ в двата варианта. В пьрвия варинат площта на силажната царевица е леко намалена от $1.5 \%$ до $1 \%$, иий като необходимостта от напояване е сравнително висока (300
 единица площ и за да се задоволят нуждите на животните от фураж, пиощта на силажната царевица е удвоена - от $1.5 \%$ на $3 \%$. Добивите на поливната царевица се увеличават до $4,000 \mathrm{kr} /$ ха, което представлява продукция от 30000 т. в пьрвия вариант и 20,000 г. вьв втория.
б) Фуражни култури

Вьв вгория варинат силажната царевица удвоява площта си до $3 \%$ и заепно с лоцерната и пасищата осигурява постатично количество фуражи за животните в района, чийто брой ще се увеличи. Проектираните добиви са 11 тона/ха. Площта на люиерната, която при съществувацото сьстояние е оценена на $4 \%$ от цялата плоцц (от която $3 \%$ е поливна), е намалена до $2 \%$, но изцяло поливна. При напояване лесно може да се достигне увеличение на добивите с $750 \mathrm{kr} /$ ха и цялата продукция це бьде 47,000 тона. Понастояием сьвсем малка част от пасиццата са напоявани. С увеличаването на площта на пасиццата (or $1 \%$ на $3 \%$ ) и добивите - с 500
$\mathrm{kr} / \times а$, продукиията, която може да се получи е 4300 гона (пьрви вариант) и 2,800 тона (втори варинат). Това ще позволи производството на достатьчно количество фуражи за животните, нормално сеитбообрьщение в района, борба срещу плевелите и използване на цялата плои.
в) Плодове и зеленчуци

Вече ө започнало възстановяването на лозовите насаждения в района на Средна Тунджа - те всички са поливни, но в района има и излицни овощни градини. Грижите за прасковите насаждения са недостатьчни като рөзултат на високите цение на вносните вложения, необходими за отлеждането им и ниската цена на прасковите на вьтрешния пазар. Понякога между самите насаждения се отглеждат едногодишни култури. Плоцта, заета с овоцни насаждения, трябва да се отимизира. Прието е, че в момента $6.5 \%$ от плоцта е заета с лозя (от тях $1.9 \%$ полияни) и $6.5 \%$ с плодови насаждения (от тях $4.9 \%$ неполивни). При осьцествяването на проеkra се предвижда пмощта на лозята да нарастне до $7 \%$ и даже до $9 \%$ (ако наличната вода е в достатьчно количество вьв втория вариант) за да се използват предимствата на гроздето като продукт, наличните мощности за преработката му и вьзможността за управление на малки лозови масиви от едноличниге и семейни производители. От друга страна, при пьрвия вариант площта на овощните насаждения ще се намали постепенно до $5.5 \%$ поради необходимостта от големи разходи за производството, размера на стопанствата и съществуващото сврьхпредлагаке на пмодове на вътрешния пазар. И при двата варианта за овощните насаждения се полагат всички необходими грижи и мероприягия. Вьзможно е добивьт на грозде да се увеличи до $6.5 \mathrm{t} / \mathrm{xa}$, а от плодовете - до 6.25 т/ха при добро стопанисване и управление. При пьрвия вариант получената продукция ще бьде 43,000 тона грозде и 34,000 тона плодове, а при вторий сценарии продукцията е 37,000 тона грозде и 27,000 тона пмодове. Вьзможно е подобряване на качеството на отглежданите грозде и плодове, с което района на Средна Тунджа може да се специализира в производствого на грозде и плодове. В района традиционно се отглеждат домати за преработка, но в момента прера-

ботвацихе предприятия имат редица проблеми: финансови, свиване на пазари и амортизирано оборудване. Близостта на Черно морө предполага сьществуването на потенциялен пазар за пресните плодове от района. При пьрвият варинат плоцта на зеленчуците са запазва и представлява $4.5 \%$ от общата пиощ. При втория вариант тази площ се увеличава на $8 \%$. Потенциалната продукция от тези зеленчуци е около 72-73,000 тона, но при условие че се решат сьществуващите проблеми с организиране на снабдяването с материали и суровини за производството, проблема на намиране на нови пазари за земеделските и за преработените от хранителната промишленост продукти. C качествени семена и добра гехнология добивите от зеленчуци ще се удвоят.
r) Други култури

Останалите култури, които ще се отглеждат в района са: памук, грах, картофи, фасул и други и опитьт показва, че тяхната площ може да се увеличи до 2.5-4 \% при успенино решаванө на проблемите по отглеждането и реализацията им.
(5) План за управление на земеделските стопанства
a) Управление на замеделските стопанства

На основата на предложените структура на културите, земеползването и натрупаният опит планьт за управление на земеделските стопанства е формулиран така:

- Cтруктура на културите: Не се предвиждат големи изменения в cтруkтурата на културага поради наличните климатичниче и всички останали условия. Интензивностіа на сеитбообрьщението е $100 \%$, т.е годишно се отглежда една култура на един декар площ.
- Земеползване: Площта на зеленчуците (доматите), овощните традини (прасковите) и лозята се увеличава.
- Управление: Основните производители са кооперациите и едноличните и семейни стопанства. Кооперациите използват механизация. Едноличните и семейни производители наемат механизирани услуги

за основната обработка на почвитө, за растителна защита и при прибиране на реколтата.
6) Необходимост от работна pька

Приема се, че домакинствата в изследвания район са 27,600 с население ог 110,450 (от зях 52,700 са грудоспособни). Средномесечната работната рька в земеделието се оценява на 1317500 човекодни. Месечната необходимост от работна сила е изчислена на основата на приетите структура на културите и интензивностга на сеигбообрьщението са kakто следва (Таблица F-1-2-2(4), Приложение F):

Месеи Необходима работна рька в човекодни

| Февруари | 21,826 |
| :--- | ---: |
| Март | 496,369 |
| Априя | 797,340 |
| Май | 462,305 |
| Юни | 356,908 |
| Юли | 441,366 |
| Август | 353,134 |
| Септември | 820,116 |
| Oктомври | 216,437 |
| Ноември | 23,709 |
| Всияко | $3,989,511$ |

Най-голяма е необходимостта оr рабонна рька през септември и балансьт на използването на работната pıka през годината трябва да се сьобрази с този месец. При осьществяванөто на проекта необходимостrа от работна рька през септември се увеличава 3 пьти до 0.8 млн. човекодни. Размерьт на тьрсенето на работна pька в пиковия месец отговаря на сьществуващого население в трудоспособна вьзраст.
8) Печалби ог дейността

Увеличената пропукция в резултат на напояването и подобряване на консултантските услуги, тьрсенето на нови пазари и организиране на производигелите при осьществяването на проекта е 31 млн. щатски

долара годиино. Разликата в доходите на земеделските стопанства е изчислена на основата на приходите и разходите за производството на всяка една култура при двата варианта "сьс" и "без" проекта. Чистата печалба от земеделските култури е 41.5\%. Разликата в доходите са представени по долу (Таблица F-I-1-13, 14 и 15, Приложение F):

в хил. щ. долари

|  | Приходи | Разходи | Печалба |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| C проект | 48494 | 19135 | 29359 |
| Бөз проект | 38154 | 17412 | 20742 |
| Разлика | 10340 | 1723 | 8617 |

r) Доходи на земеделските домакинства

Анализьт на доходите на земеделските стопанства бе направен на основата на типкчни стопанства в проучвания район. Резултатьт е представен в следващата таблица (Таблица F-I-3-3(2), Приложение F):

Показатели
Размер на стопанството, ха
Приходи
Производствени разходи
Печалба
Всекидневни разходи
Резерви

Размер 13.7 xa

1,954,520 лева
546,030 лева
1,408,490 лева
447,880 лева
930,610 лева

След осъществяването на проекта, чистите печалби от това стопанство са значително увеличени. Като следствие на това, условията за живот на земеделскиче производигели ще се подобрят чувствително и те ще могат да развиват и управляват стопанствата си по-добре.
e) Приходи и разходи на производствените кооперации

На основата на предиожения план за развитие на земеделието бе направен анализ на дейностга на кооперациите. Резултатьт е kakro следва (Таблица F-I-4-2(2), Приложение F):
Приходи 83,281

Разходи
50,794

Печалби
32,487

Or посочените резултати се вижда, че дейността на кооперациите значизелно се подобрява, какьвто беше случай и с кооперациите в изследван район Росица. В резултат на това, кооперациите ще са поактивни в земеделието чрез по-добро поддьржане и управление на сьорьженията, машините и оборудването. В бъдеще се очаква укрепване на условията за осьцествяване на земеделска дейност.
(6) Селскостопански организации и подпомагаци услуги

Завъриването на поземлената реформа ще ускори промените в организациите на земеделските производители. Производствените kооперации са средство за организиране на дребните производители и за улесняването им в снабляването с вложения за производствата. Частното семейно и еднолично стопанство е обещаващо в отглеждането на овощни насаждения и лозята и вече се появяват производства от затворен тип. Приоритетиге в развитието на земеделието в района са подобряване на напоителните сьорьжения, на складовите и пазарните условия, и достьп до крөдити и инвестиции, които, ако се осьществят, ще подкрепят частното предприемачество. Загубените пазари в резултат на разпадането на СИВ има за резултат намаляване на производството и увеличаване на процента на пустееците земеделски земи. Подкрепата на кооперациите за реализация на посадьчен материал, след завьршванего на поземлената реформа ще стимулира възстановяването на окрупнените масиви от овощни и лозови насаждения.

Центьрьт за консултантски услуги в Ямбол е посочен ог Министерство на земеделието като модел за активна дейност сред малките и средни по размер стопанства. Осигуряването на финансиране с цел мотивиране и увеличаване на квалификацията на специалистите ог центьра ще разшири още повече обсега на консултантскага дейност. Особено внима-

ние трябва да се огдели на използването на торове, спазването на сеитбообрьщенията, осигуряването на кредити. Усилията, насочени кьм осигуряване на посадьчен материал, ще помогнат за вьзстановяване на многогодишните насаждения и инвестиране в печеливши земеделски производства.

## 3-3-3 П1лан за развитие на инфраструктураға

(1) План за развитие на водните ресурси
a) Налична вода В изследвания район има само една река - Тунджа, която тече от запад на изток и юг. Единственият язовир в района е язовир "Жребчево". Възможности за строителство на нови язовири не свществуват.

Строителството на язовир "Жребчево" е завършено през 1968 година. Подьржането и експоатацията на язовира се извьршват от НС.ЕАД. Основният годишен приток в язовира от 1970 до 1995 година е 269.117 млн.м³ и годишните притоци са представени в Таблица I-3-6, Приожение 1. От друга страна, при суша притокьт в язовира може да се оцени на 124.03 млн.м³, опрөделени на базата на анализ на вероятностите и данните за притоka.
б) Напоявани площи Напояваните пиощи са класифицирани в 4 категории. Проучваният район включва площи Клас I и II, Клас III и клас IV-1 kакто следва (Таблица J-1-2, Приложение $\mathbf{~ J}$ :

| Описание | Площ |
| :--- | :--- |
| Проучван район | $97,000.0 \times$ ха |
| Район на проекта - обцо | $94,932.4 \times$ ха |
| Район на Нова Загора | $22,400.0 \times$ а |
| Район на Млекарево-Пьдарево | $20,000.0 \times$ а |
| Район на Бинкос-Мараи | $33,174.3 \times а$ |
| Район на Кермен-Роза | $19,358.1 \times а$ |

r) Необходимост ог вода за напояване Необходимостта от вода за напояване е изчислена по метода използваи в "Райониране на поливния режим на селскостопанските кулугри" при предложената структура на културите и k.п.д. при напюяването - $65 \%$ при браздово напояване, $85 \%$ при дьждуване и $10 \%$ загуби на вода в откритите канали. Годишно необходимоата вода за напояване в изследвания район се оценява на 114,431 млн. ${ }^{3}$, kakто е показано в Таблица $\mathrm{J}-2-3$, Приложение J . Потенциално напояваната площ е само 32,277 хектара.

Годишната потребност от вода за напояване в района на Бинкос- Мараш и в западната част на района на Нова Загора, като алтернатива, е оценена на 114,49 млн. ${ }^{3}$. Потенциално напояваната пмощ е 34,887 хектара (Таблица Ј-2-4, Приножение J).
(2) Съорьжения за напояване и отводняване

Сьорьженията за напояване и отводняванө, необходими при осьцествяването на проекта и възстановяване на проучвания район, са kakто следва:

|  |  | H3 | MII | EM | KP |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ГАавни и второ- | Вьзстановяване | 0 M | 0 M | $14,670 \mathrm{~m}$ | 2,000 m |
| степенни канали | Облицованө | 0 m | 0 M | 22,670 M | 12,000 M |
| Трьбопроводи | Заместване | 10,000 m | 0 M | $3,700 \mathrm{~m}$ | $4,200 \mathrm{~m}$ |
| Помпени | Ново оборудване | 0 бp. | $36 p$. | 4 6p. | 0 万p. |
| станции | Заместване | $06 p$. | 0 бp. | 17 6p. | $56 p$. |
| Изравнители | Вьзстановязане |  |  |  |  |
|  | облицовка | $0 \mathrm{~m}^{2}$ | $0 \mathrm{~m}^{2}$ | $8700 \mathrm{M}^{2}$ | $4900 \mathrm{M}^{2}$ |
| Забележка: $\mathrm{H} 3=$ район на Нова Загора |  |  |  |  |  |
| МП $=$ район на Млекарово-Пьдарево |  |  |  |  |  |
| БМ $=$ районна Бинкос-Маран |  |  |  |  |  |
| KP = районна Кермен-Роза |  |  |  |  |  |

(3) Развитие на вьтрешностопанската мрежа за напояване Прилаганите методи за напояваие в района са два: гравитаачен и чрез дьждуване. Разпределението на напояваните пиоци е kаkто следва:

> | Описание | Площ. напоявана чрез лькдуване |
| :--- | :---: |
| район на Нова Загора | $9,700 \times а$ |
| район на Млекарово-Пьдарево | $0 \times a$ |
| район на Бинкос-Мараш $26,400 \times а$ |  |
| район на Кермен-Роза | $5,100 \times$ ха |

Всички напоителни сьорьжения са изградени за обслужване на стопанства с големи размери. Трьбопроводите са положени на разстояние от 300 до 400 метра. Това разположение не отговаря на новата структура на земеползване. Загова при осьществяването на проекта се предвижда допьлнителни трьбопроводи всеки за okoло 20-40 дkа.

Вьтрешните сепскостопански пьтища в полетата е преето че ще заемат $2 \%$ от обработваемите ппощи.
(4) Разходи за инвестиции

Разходите за инвестиции за напоителните съорьжения са изчислени на базата цената за единица продукт през август 1996 година при обменен курс на долара - 180.14 лева. Разходите за инвестиции за всеки район са сумирани и представени в Таблица K-5, Приможение K.

| Описание | Плои xa | Общи разходи в шт.долара | Разходи на ха щт.дхха |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| P-н Нова Загора | 22,400,0 | 21,291,000 | 950 |
| Р-я Млекарево-Пьдарево | 20,000,0 | 44,263,000 | 2,213 |
| Р-нБинкос-Мараш | 33,174,3 | 16,950,000 | 511 |
| Р-н Кермен-Роза | 19,358,1 | 14,409,000 | 744 |
| P-н Нова Загора (M-3) | 13,200,0 | 5,200,000 | 394 |

## 3-3-4 Влияние върху околната среда

В сьответствие с предложения план за развитие на четирите района в Средна Тунджа, в два от тях ще се извърии строителство на канали и други сьорьжения за разпределения иа водата. Межпу тях в района на Нова Загора е включен канал с дьлжина 18 km (М2) и в района на Млекарево - 20.7 kм канал (M4 и M5). Основно препіятствие за строителството в тези райони е наличието на ценни културни останки. Ako построяването на каналите в района се направи без сьответните консултации с Министерсгво на културата, сьщесгвува опасност при строителството да се увредят част от останките, какьвто случай е имало в миналото. Останалото вьздействие, kоero проектьт може да окаже на околната среда, е:
i) нарушения в дивата природа през периода на строителство
ii) социални конфликти в процеса на получаване на правата на собственост на земеделскитө земи;
iii) недостиг на вода за поддьржане на долното течение

За цялостното управление на опазвакето на околната среда в проучвания район трябва да се предприемат следните мерки-мероприятия:
i) контрол на водната ерозия;
ii) подобряване на огводнителната система;
iii) стриктно спазване на стандартите за недопускане на замърсяване на общинските промиилени води;
iv) осьществяване на контрол за предотвраяяванө на изгарянето на стьрнищата и подобряване на контрола вьрху замьрсяването с твьрди отпадвци;
v) осъществяване на контрол при изхвьрляне на водата от частните свинеферми и правилно управление на унищожаването на твьрдите отпадьци на всички нива

## ГЛАВА 4. ИЗБОР НА ПИЛОТЕН ОБЕКТ

Изборьт на пилотен обект се извьриии в слөдните три өтапа:

## 1. Първи етап

Сравнение между трите изследвани района и избор на два от тях.
2. Втори етап

Сравнение между напоигелните блокове и избор на три от тях.
3. Трети eran

Икономическа оценка на потенциалните блокове.

## 4-1 ИЗБОР НА ПИАОТЕН РАЙОН: ГIbРВИ ЕТАП

## 4-1-1 Характеристики на проучваните райони

(1) Проучван район Петрия

Проучваният район е разположен по течението на peka Струма и хьлмовете около нея. Температурата в района ө малко по-висока в сравнение с другите два проучвнани района, koero прави вьзможно производство на зе-ленчуци и плодове с около 10 до 15 дни по-рано, отколкото в другите два проучвнаи райони.

Повечето от поливната вода се изпомпва от реките, taka че разходите за поддьржането и експиоатацията са високи. В последните години за напояване се използват и двете реки, но peka Струмешница е намалила значияелно своя приток. Водното количество в реката е недостатъчно за цялата площ тьй като обема на наличния язовир е мальк и състоянието на водостопанската мрежа е лошо.

Вьв врьщането на земята има известен напредьк, но в момента около $61 \%$ от земеделските земи се използват с временни права за ползване, докато само $2 \%$ от собствениците имат нотариални докуменги. Топографията на района и високата гьстота на населението предполага дребни размери на стопанствата-от порядька на 2.0 хектара. В района сьиествуват две кооперации за производтво на тюгюн. Земеделските производители изразяват желание за организиране в бьдеще на кооперации за произ-водство на пшеница и грозде, но повечето от лозята и най-вече тези около село Митиново са запустели.

Основните земеделски кулутури са: зеленчуци, тютюн, грозде и плодове. Характеристиката на земеделието в района е производство в дребни стопанства, с отллеждане на интензивни култури и използване на голямо комичество работна рька. Организирането на тези дребни производители на плодове и зеленчуци с цел сьбиране на достатьчно количество с добро качество продукция, която да бьде конкурентноспосбна на международните пазари, ще бьде много трудно.

Вносьт на евтини продукти оr Гьрция и от другите южни Европейски страни започва да измества Петрич от иначе традиционните му вьтрешни пазари. В района има два пазара покрай основния пьт, койо нямат даже навеси. В общината функционират: консервна фабрика, хладилни мощности и фабрика за млекопраработка. Проекьт, финансиран от ЕБВР/OTC включва изграждане на тьржище за пиодове и зеленчучи в село Дамяница, община Сандански. E6BP отдава голямо значение на това тьржище и то трябва да започне да работи още през 1997 година.
(2) Проучван район Росица

Топографията на проучвания район се характеризира с хьлмове и равнинни площи около реките. Температурите през зимата са малко пониски от района на Средна Тунджа и пьрвите слани падат най-рано. Почвите в района са плодородни акувиални и черноземи, комбинирани с кафяви горски в по-високите места. Водата в напоителна система Росица, която е построена през петдесетте години, се доставя от язовир "Ал.Стамболийски", построен на река Росица. Оr изградените по проект 50,700 ха, в моменга могат да се напояват само 36,025 ха, а след вьзстановителни работи е вьзможно използването на още 12,599 ха. Част ог площите в напоителнага система се напояват по гравитачен начин, а в два от трите блока - блока на Главен долен десен канал и блока на Северния главен канал, има построени помпени станции, които изпомпват водата до напояваните плоии. Голяма част от тези системи се нуждаяя ог вьзстановяване.

Според направеного изследване реституцията на земята в този район е в сравнително напреднал стадий. $55 \%$ от анкетираните 150 земеделски

стопани имат временни права на ползване на земеделските земи, а $24.8 \%$ от тях са получили нотариални документи. Средният размер на притежа-ваната земя от отделните стопанства е относително мальк-1.9 ха, при преимуцествено производство на зьрно и фуражни култури. Стопанст-вата в района функционират вьв взаимодействие сьс сыцествуващите коопериции. В района има учредени 45 kооперации, които се подкрепят от обиинските власти. В производствените кооперации членуват $80 \%$ от земеделските производители.

Главните култури са: пшеница, ечемик, сльнчоглед и по-малко царевица и люцерна; лозята за вино се намират в западната част; отглеждат се и малки количества зеленчуци и други технически култури като соята (около Павликени) и захарното цвекло. Посевните площи в района са най-синн заплевелени в сравнение с останалите два района. Има и площи заплевелени с многогодишни плевели. Около многобройните малки добре устроени селца са разположени малки парцели, в коиго населението отглежда земеделска продукция главно за своите домакинства, ползвайки механизирани услуги от кооперациите. Само $10 \%$ от производителите притежават трактори. Потенциальт за увеличение на продукцията е ограничен главно от общото сьстояние на земеползването и на напоителната система, каkто и от сравнително застаряващото население в изследвания район.

Основните пазари за зьрно са: дьржавната мелница вьв Велико Търново, частните мелници в Павликени и зьрнената борса в Добрич, на която се извъриват и сделки сьс сльнчоглед. Другият голям потребител на сьлнчоглед е дьржавната фабрика за олио в Полски Трьмбеж. Чрез пристаницето на Варна сьцо може да се изнася зърно от района.


По Проекra на ЕБВР/ОТС за изграждане на тьржииа се планира възстановяване на тьжкщето за пмодове и зеленчуци в Плевен, но засега този проект е с мальk приоритет пред обицината и тя не е показала особена заинтересованост кьм него. Основните фабрики на хранителната промишленост в изследвания район се намират в Полски Трьмбеш (маслодобивна и консервна фабрики) и Павликени (винарна и мелница). Фабриката за преработка на захарно цвекло е в Горна Оряховица.

Проучваният район бе разделен на три блока:

Блок Главєн долен десен канал с площ от 12020 ха и разнообразие оу почви - алувиални в по-ниските части и горски почви в по-голямата част от района, от които 9850 ха могат да се напояват. Системата е комбинирана за гравитачно напояване след изпомпването на водата. Повече от $60 \%$ от водата в тази система е помпена.

Блок Главен ляв Никtonckи канал не е толкова хьлмист в сравнение с района на Главен долен десен канал. Напояването изцяло се извьршва гравитачно. Изградените хидромелиоративни площи са 9151 ха, от които 7596 ха могат да се напояват и в момента. Почвите са алувиални покрай реките и черноземи в изгочната част на района.

Блок Северен главен канал е хьлмист район, разположен на север от Павликени. В момента могат да се напояват 18579 ха, а след вьзстановяването на системата поливните плоии могат да се увеличат с още 9164 ха. Използва се помпена вода, но повечето от помпените станции не са работили през последните години. Земеделието е преди всичко свързано с огглеждането на сльнчоглед и неполивнй зьрнени култури.
(3) Проучван район Средна Тунджа

Топографията на изследвания район ө разнообразна и включчва kakro хьлмисти, така и равнинни части. Температурите през зимата са малко

по-високи в сравнение с район Росица и вегетационният период е малко по-дьльг. Равнинните части с плодородни почви и климатьт предлагат идеални условия за поливно земеделие. Водата за напояване се доставя от язовир "Жребчево", построен на река Тунджа. Язовирьт е проектиран за напояване на $97,000 \times$ а, но лостроените до момента пиощи са само 49,157 ха, така че водата е в достатьчни количества. Цялата плои се напоява гравитачно, но в един от четириге блока - Бинкос-Мараш има помпени станция, с чиято помои се напояват по-високо разположените пмощи.

Вьзстановяването на собсввеността на земята се извьрива сравнително бавно. Слоред направеното проучваке сред 150 земеделски производители - $84 \%$ от тях притежават временни права и само $2 \%$ имат нотариални документи. Средният размер на земеделските сгопанства е сравнително голям - 13.7 ха. $17 \%$ от производителите наемат земи за обработване сьс среден размер от 19.6 ха. От всички 80 кооперации в района само в 13 земяга ( $24,919 \times$ а) е вьрната с нотариални документи.

Основните земеделски кулэури са пшеница, ечемик, царевица, праскови насаждения, лозя - винени и десертни, а сьщо raka зеленчуци и технически култури. От трите проучвани района този е с най-многообразната струkгура на отглежданите култури. Топографията и разположението на населените места са предпоставка за развитието на механизирано земеделие, като $60 \%$ от производителите притежават собствени трактори. Потенциальт за увеличаване на производството е голям.

Главния пазар за зьрно в района е Бургас, кьдето на пристаницето има изградени два терминала за зърно. По Проекта за изграждане на тьржица за плодове и зеленчуци на ЕБВР/ОТС се предвижда вьзстановяване на тьржицето в Сливен, което да обслужва сьседните земеделски площи в радиус 40.50 km . Обцината ие пригежава $51 \%$ or kaпитала на дружеството, управляващо пазар, и вече е определила терен 23.1 ха общинска собственост, за неговото изграждане. Очаква се тьрга за

определяне на строителя на тьржиието да се проведе през месеи септември 1996 г. Едновременно с това напредва и проектьт за производство на посадьчен материал - за праскови дрьвчета. Основните центрове на хранитлната промиилленост 8 района са Нова Загора и Ямбол, в които има различни предприятия: за млекопреработка, за производство на вино, мелници, за производство на фуражи и за месопреработка. Маслодобивна фабрика има в Бургас.

Проучваният район беше разделен на четири блока:

Блокьт Нова Загора с площ от 22,400 ха има равнинни в черонземни почви, от които 12,940 ха могат да се напояват. В бьдеще, kогато главен канал М-2 бьде завършен, още 9,179 ха ще станат поливни. Част от тази площ и в момента се напоява чрез временен канал, който взима вода or тунел Ковачите. Оснвният центьр на хранителната промишленост в този блок е Нова Загора.

Блокът Млекарево-Іъдарево е по-хвлмист от предишния. Планираните главни канали М-4 и М-5 не са построени и площта не се напоява.

Блокъу Бинкос-Мараш е равнинен район в подножието на Стара планина, на изток от Сливен. В него могат да се напояват 26352 ха, а в бъдеще след вьзстановяване поливните площи могат да се увеличат с други 2318 ха. Допьлнително е възможно да се напояват още 4504 ха. ГПлоците могат да се напояват гравитачно и с дьждуване, вьв втори случай естествения напор не е достатьчен за нормалната работа на машините и е необходимо да се включват наличните помпени станции. В най-източната част на блока съществуват проблеми с отводняването.

Блокьт Кармен-Роза прилича много на предходния блок - основно равнинни пкощи с леки вьзвишения в Южната част. От всичките 19,600 ха в момента могат да се напояват само 6,777 ха поради незавьриеното строителство на Главен канал М-1-3. Земеделието в този блок се

изчерпва с производството на сльнчоглед и неполивии зьрнени култури.

## 4.1-2 Избор на пилотен раион

Потенииальт на проучваните райони бө оценен на основата на критерииге за избор показани в гл. 2 на част II.

Потенциал на проучваните райони
(TOYkи)

|  | КРИТЕРИИЗА ИЗБОР | Петрич | Росица | Средна Тунджа |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Природни условия | 3.25 | 4.25 | 4.25 |
| 2 | Условия за напояване | 17.50 | 21.00 | 26.25 |
| 3 | Социални условия | 6.00 | 6.50 | 9.00 |
| 4 | икономически условия | 5.90 | 8.60 | 8.60 |
| 5 | Маркетинг | 7.35 | 7.00 | 9.45 |
| 6 | Земөделие | 4.55 | 4.20 | 7.35 |
| 7 | Управления и икономика | 2.45 | 4.20 | 3.50 |
| 8 | Кооперации и сдружения на водоползвауелите | 1.40 | 5.95 | 7.00 |
| 9 | Условия на околната среда | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | ВСИчко (махсимално 100) | 53.40 | 66.70 | 80.40 |

Потенциальт на районите е оценен в девет секции с 40 критерия за избор. В резултат на оценяването бяха избрани пьрви район - Средна Тунджа с 80.40 набрани точки и втори район - Росица сьс 66.70 точки. Основните причини за ниския резултат при оценяването на района на Петрич е наличието на: дребни земеделски стопанства, везначителен брой на сдружения, лоши условия за напояване и сьществуващите проблеми в напояването. По-нататьшният анализ бе продьлжен за районите на Средна Тунджа и Росица.

## 4-2 Избор на погенциални за инвестиране блокове: Втори етап

На този етап се избират напоителните блокове, които са подходящи за инвестиране. Изборья се извьршва чрез оценяване използвайки факторитө, свьрзани с напояването от "Критерийте за избор".

Резулатите от избора са систематизирани в следващата таблица.

|  | Росица |  |  |  | Средна Тунда |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Блок | ГСК | ГАНК | ГДДК | H3 | МП | БМ | КР |  |
| Точки | 49 | 67 | 60 | 69 | 51 | 67 | 57 |  |
| Подреждане | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 |  |

Забележка: ГСК-Блок Главен северон канал<br>Г^HK - блок Главен ля8 HикJonckи канал<br>ГДДК - Блок Глазен долен десен канал<br>H3- Enok Нова Зaropa<br>МПТ- Блок Mлекарево-Пьдарево<br>БМ - Блок Бинкос-Мараш<br>KP - Блок Кермен-Роза

Резултатьт показва, че блок Нова Загора има най-висок брой точки - 69, а блоковете ляв Hикюпnckи kанал и Бинкос-Мараш са на второ място с 67 точки. Taka кандидати за разработването на проекта са тези три блока: Нова Загора, Главен ляв Hикюпски канал и Бинкос-Мараш. Вьпреки гова, в блок Нова Загора строигелството на главен канал М2 в източната му част не е завьршено, и на следващия етап оценкаға на икономическата целесьобразност на евентуален проект бе извьршена за цялата площ на блока и канал МЗ, свьрзан с този район в западната му част.

## 4-3 Икономическа оценка на потенциалните блокове: Трети етап на избора

Последният избор на пилотен обект, в който ще се инвестира, ще се основава на оценка на икономическата жизнеспособност на четирите блока: Нова Загора, Бинкос-Мараш и Нова Загора М3 (и трите в район Средна Тунджа) и Главен ляв Hukłnckи канал (в район Росица), на основата на метода на сьотношението печалби-разходи.
Етора солехиия

|  | Touks | Pockia |  |  | Средна Туркпа |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | brck | STAHK | 6ramk | $\mathrm{SH}^{2}$ | 6 Mn 1 | ББल | 万KP |
| 2. YCAOBHA 3 MAMOREANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Нелиио на водни ресуреи | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
|  | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
|  | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2. | 2 |
|  | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 |
|  | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
|  | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
|  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SCN4KO | 100 | 49 | 67 | $\omega$ | 69 | 51 | 67 | 57. |
|  | порориклани | 7 | 2 | 4 | ? | 6 | 2 | 3 |

[^0]
## 4-3-1 Основни характеристики и методи на анализите

Разработването и прилагането на програми за развитие на отделни дейности извьн напояването kaто програми за: учредяване на маркетингови сдружения, укрепване на услугите за земеделието, строителство на складови мощности, ще имат много голям икономически ефект за всеки напоителен блок. Тези програми ще окажат положителен ефект върху земеделието не само в определения блок, но и в целия изследван район и даже в сьседните райони. В тази глава ще се оценяват само печалбите от осъществяване на проекта за вьзстановяване на напоителната система (чрез сравняване на прираста ог икономически печалби) за да се избере един напоителен блок за пилотен обеkт.
(1) "Съществуващо" сьстояние на земеделието

Or гледна точка на макроикономиката, производството от бьлгарското земеделие е намаляло no-малко от $50 \%$ в сравнение с годините на плановата централна икономика и в момента производството постепенно се вьзстановява. В животновьдството, проблемите все оце сьществуват поради липсата на адекватно управление и високите цени на фуражите. Реституцията на земята, която има ключово значение за бьлгарското земеделие, се извьрива много бавно. Незначителен е процентьт на земеделските производители, получили нотариални документи за собственост върху земеделските земи, което им дава възможност да вземат кредити срещу залог на лези земи. През послөдните пет години от краха на социалистическата икономика тече процесьт на приватизация на бившите земеделски кооперации и предприятия от хранителната промишленост и ликвидирането им, за да стане възможно изплащането на големите им задьлжения. Все още дьржавните предприятия в хранителната промиимленост имат висока задльжнялост и в резултат на намаленото земеделско производство и предлагане на суровини и несигурноста на ъьрсенето на продукцията им, тези предприятия работят сьс синно занижени мощности. Освен това, рязката смяна на политическиге и икономическите условия от социалистическа кьм

пазарно-ориентирана икономика разкриват неадекватната структура на инстигуциите и слабостите в административните вьзможности на местиите и централни власти за управление на земепелието.

Това огсьствие на способности за управление на земеделието прави бьдещето на бьлгарското селско стопанство несигурно.

Съществуващите условия на местно ниво, т.е. на ниво проучван район и блок, бяха уточнени след социологическо проучване и директно анкетиране на земеделските производитеди и членовете на кооперациите. Те се изразяват в следното:

- Слабо използване на напояване поради остарелите и амортизирани системи;
- Слаба продуктивност с ограничено използване на вложения за производство и неадекватни услуги за подпомагане на земеделието;
- Неапекватни и остарели пазарни сьорьжения, лиигса на сдружения за сьвместна реализация и ясна концепция за развитие на маркетинга;
- Неадекватен машинно-траkторен парк, който не ө подходящ за малките размери на земеделските стопанства, и ограничено използване на механизация в земеделието поради високата цена на горивото;
- Аипса на земеделски работници и застаряване на населението, занимаващо се сьс земеделие;
- липса на земеделски кредит.

Всички тези условия подтискат развитието на земеделието в проучваните райони.
(2) Сьстояния на земеделието "с проект" и "без проект"

В бьдеще, на макроикономическо ниво бьлғарското земеделие ще трябва да печели чужда валута чрез износ на земеделски продукти и да поддьржа нивото на самозадоволяване на страната с храни, и с което ла допринесе за развитието на националната икономика. На ниво проучван район за развитието на земеделието е необходимо да се решат споме-

Предложеният проект за вьстановяване на напояването, ako той се осьществи, ще доведе до полобряванө на сьществуващите условия. Вьзстановяването на напояването и учредяването и функционирането на сдруженията на водопопзвателите ще бъдат основните фактори за развитието на земеделието. Защото частното земелелие притежава повече стимули и мотивация за самите производители и ги насьрчава за предириемачество в областта на земеделието.

Екипьт, разработващ проекта, вьзприе свццествуващото положение за варианта "без проекr". Вьв варианта "с проект" бьдещите добиви и земеползването бяха определени като резултат на ефекта, който uе имат възстановяването на напоителната система и ефективното функцкониране на сдруженията на водоползвателите.
(3) Основни допускания при икономическата оценка

- Очакваните печалби от осьществяването на проекта се формират от преки и непреки печалби. Преди всичко, оценяването на проекга е сьсредоточено вьрху видимите преки печалби от производството на земеделски продукти в резултат на проеkта за вьзстановяване на напояването.
- Разходите по осьществяването на проеkra ще се извьршват през пьрвите пет години, а разходите за поддьржане и експмоатачия ще се извьршват след втората година в зависимост от вьзстановените напоявани пиощи.
- Вариантьт "без проект" сьвпада сьс сьществуващото положение.
- Всички цени на влаганите материали и продукцията са оценени в твьрда валута - щатски долари, поради нестабилния и колебаещ се обменен курс на бьлгарския лев.
- Оценяването на печалбите or проеkra се прави за 30 -годишен период.
- За земеделските продукти, които могат да се изнасят иии да заместват вносни продукти, сьответната чена на износ ияи внос не е

сьвсем точна в сравнение с цената на вьтрешните пазари, защото стойността на бьгарската валута е изкривена и не отразява реалния курс на обмлна. Загова, за изчисляването на цените на производител са използвани: "Преглед на междурнародните пазари на Световната банка" и "Официална счетоводна книга". Колкото до плодовете и зеленчуците, които се консумират в страната, те са третирани като "неподлежащи на тьрговия" и техните цени са представени чрез коригиране на пазарните цени, регистрирани от САПИ.

- Crpykтурата на културите и потенциалните добиви са опрөделени на основата на програмата за развитие на земеделието, представена в ГАава ll 3-2-2, 3-3-2.
- Досега, проектите за инвестиции в земеделието не са използвали подходящ Стандартен фактор за конверсия (СФК). В този документ Стандартния фактор за конверсия е изчислен на основата на вноса и износа и има стойност 0.91 , която е използвана за преврьщане на финансовите печалби в икономически.
- Дисконтиращият процент, който отразява средната годишна вьзврьщаемост на чай-успешните проекти с обществени инвестиции в сектора, е приет за $10 \%$.
- Цената на работната pьka в земеделието е приета таkа, че да отразява правилно икономическата й стойност.
(4) Анализ на метода за икономическата оценка

Печалбите от земеделието при осьществуването на проеkта са резултат на възстановяването на напояването и ефективното функциониране на сдруженията на водоползвателияе. Прирастьт в печалбите от осьцествяването на проеkта са изчислени на основата на предложените добиви, цени, структура на културите и разходите за производство (включващи материали, суровини и работна pьka) за всяка година при двата варианта "без проект" и "с проект". След това финансовите стойности са превьрнати в иконимически.

Прието е, че финансовите стойности на инвестиционните разходи за осъществяването на проекта са равни на икономическите.
Годишният прираст на печалбите представлява разликата в печалбите от осъществяването на проекта и разходите за осьществяването му, с дисконтираш процент - $\mathbf{1 0 \%}$. След това сьотношението печалби-разходи е изчислено за всеки от изследваните напоителни блокове.

## 4-3-2 Инвестиционни разходи за проеkra

Разходите за инвестиции са сумирани в следващата таблища:

| Район | Б^0k | Иивестиционни разходи общю хим.щा.д. | Разходи на <br> xekrap <br> ur. д/ха |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Росица | Главен ляв Hикюопски канал | 11094 | 1183 |
| Средна Тунджа | Нова Загора | 21291 | 950 |
| Средна Тунджа | Бинкос-Мараш | 16950 | 511 |
| Средна Тунджа | Hова Зaropa M3 | 5200 | 442 |

Текущите разходи са както следва:

| Район | Б^0k | Годишни текущи разходи вщт.долари |
| :---: | :---: | :---: |
| Росица | Главен ляя Никюпnckи канал | 4,179 |
| Средна Тунджа | Нова Загора | 9,408 |
| Средна Тунджа | Бинкос-Мараш | 21,063 |
| Средна Тунджа | Нова Захора - М-3 | 5,552 |

Последните две таблици показват изчислените разходи за инвестиции и годишните текуци разходи, оценени по текуци цени през 1996 година. Разходите за инвестиции са разделени на разходи за: доставка, разпределителна система (която се формира от канали, трьбопроводи, изравнители, помпени станции), система за доставяне на водата, вьтреин-

ноканална мрежа и сьорьжения и разходи за институционално развитие на сдруженията на водоползвателите. Приетият процент за непрепвидени разходи и проектантското вьзнаграждение е $10 \%$ от всички разходи. Текущите разходи включват поправка и поддьржанө, работна рька, използване на машини и разходи за управлението.

## 4-3-3 Печалби от проекта

## Земеползване (xa)

|  | Pocrua |  |  | Средна Тунджа |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 603 mpoek | c npoekt | увеличение | 603 npoekt | c npoekt | увеличенне |
| Пшеница | 12,587 | 15,104 | 2,517 | 31.517 | 31,280 | -237 |
| Eчemsk | 5,538 | 6,042 | 503 | 17,088 | 16,138 | -950 |
| Чаревица | 6,042 | 3,776 | -2,266 | 9,493 | 12,341 | 2,848 |
| Сав ${ }^{\text {a }}$ | 8.307 | 7,552 | . 755 | 14,240 | 12,341 | -1,899 |
| Зах.цвекло | 503 | 1,259 | 155 | 120 | 949 | 829 |
| Tiotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленчуци | 2,266 | 2,266 | 0 | 4,769 | 3,797 | -972 |
| Плодове | 2,266 | 2,266 | 0 | 3,892 | 1,899 | -1,993 |
| ¢оздя | 1,259 | 3,524 | 2,266 | 4,746 | 2,848 | -1,898 |
| Абиерна | 6,797 | 4,028 | -2,769 | 2,754 | 2,848 | 94 |
| Apyrs | 1,259 | 2,014 | 755 | 1.519 | 4,747 | 3,228 |
| Незасоти | 3,524 | 2,517 | -1,007 | 4,794 | 5,744 | 950 |

Годиини печалби от земеделието (щт. долара / xa)

|  | Росииа |  |  | Соөдна Тунажа |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 6 63 npoekt | 6mpoekr | увеличения | 603 npoekt | c nocekr | увеличения |
| Пченица | 300 | 350 | 50 | 321 | 343 | 23 |
| Ечемик | 339 | 338 | 1 | 360 | 358 | 2 |
| Царевица | 194 | 349 | 155 | 376 | 350 | 26 |
| СавнчоглеД | 245 | 321 | 76 | 190 | 298 | 108 |
| Зах. 4 вek^о | 377 | 429 | 52 | 177 | 203 | 26 |
| Thorioh | 2,059 | 2,780 | 721 | 2,061 | 2,782 | 721 |
| Зеленчуии | 1,052 | 1,985 | 933 | 1,255 | 2,430 | 1,175 |
| Птодове | 144 | 356 | 211 | 246 | 489 | 253 |
| розде | 585 | 1,171 | 586 | 520 | 1,031 | 511 |
| Абоерна | 331 | 454 | 123 | 385 | 524 | 139 |
| Аруги | 199 | 262 | 63 | 815 | 1,059 | 244 |

При варианга "без проект" земеделието в Средна Тунджа ще бьде ориентирано кьм зьрнопроизводството. Пшеницата и ечемикьт допринасят за половината от всички печалби. След осьществяването на проекта,

зьрнените култури запазват важното си място и други култури, като зеленчуците и плодовете, увеличават площите и добивите си и допринасят за печалбите вьв варианта "с проект".

В района на Росица при варианта "без проект" зьрнените и маслодобивниге култури ще се огглеждат на $50 \%$ от пиощта, а пшеницата, зеленчуците и фуражните култури допринасят за около $10-15 \%$ ог обццата печалба от проекта. Вьв варианта "с проект" зеленчуците и гроздето, които се напояват, носят повече печалби. Вьпреки това, поради непромененото участие на зеленчуците з структурата на културите и поголемия дял на интензивното зьрнопроизводство, печал-бите са по-ниски от печалбите, които би имал проекта в Средна Тунджа.

## 4.3-4 Иkономическа оценка на потенциалните блокове

| Район | Блок | Печалби/Разходи |
| :--- | :--- | :---: |
| Росица | Главен ляв Никюпски канал | 1.239 |
| Средна Тунджа | Нова Загора | 0.890 |
| Средна Тунджа | Бинкос-Мараш | 1.660 |
| Средна Тунджа | Нова Загора М3 | 2.090 |

Икономическата оценка на четирите напоителни блока показва, че блок Нова Загора МЗ има най-висока стойност на сьотншениего печалбиразходи. В изследван район Росица печалбите сьвсем незначително превишават разходите за инвестиции. В Средна Тунджа, блок Нова Загора МЗ, който се нуждае от по-ниски разходи за вьзстановяване, получава най-висока икономическа оценка по този показател. Akо бяха оценявани икономическите пөчалби ог блоковете и площта на проекта бе избрана само на основата на сьотношението печанби-разходи, то Нова Загора M3 би бии най-подходящия и икономически целесьобразен за инвестиране блок.

## 4.4 Избор на пилотен обеkr за проекта

Накрая, в резултат на прилагането на цялата процедура по избор на пилотен обект, описана в 4-1 и 4-3, блок Нова Загора МЗ бе определен за пилотен обект за извьршване на предпроектно проучване.


[^0]:    бГСK - Блок Главен северен канал
    ГГАНК - Блок Главен ляв Никфпски канал
    5ГДДК - Блок Главен долен дөсөн канал

    - Srox Hoea Baropa
    - Блок Mиөхарөво-Пвдарөво
    - Блок Sинкос-Мзраи
    - Блох Хериен-Роза

    M
    SEM

