## पACT III

ПИАН ЗА ПИЛОТНИЯ РАЙОН

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ III

ctp.
ГААВА 1. НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ГІИАОТНИЯ РАЙОН ..... III-1-1
1-1 Местоположение на пилотния район ..... III-1-1
1-2 Природни и физико-reorpaфски условия ..... III-1-1
1-2-1 Природни условия ..... III-1-1
1-2-2 Климатични условия ..... III-1-1
1-2-3 Валежи ..... III-1-2
1-3 Икономически условия ..... III-1-2
1-3-1 Общи икономически условия в община Нова Загора ..... III-1-2
1-3-2 Преработвателни предприятия ..... III-1-4
1-3-3 Реституция на земята ..... III-1-8
1-4 Социални условия ..... III-1-9
1-4-1 Организация на местната власт ..... III-1-9
1-4-2 Население в селските райони ..... III-1-11
1-5 Сьстояние на стопанството. ..... IIII-1-15
1-5.1 Селскостопанско производство и земеползвана ..... III-1-15
1-5-2 Маркетинг и пласмент ..... III-1-17
1-5.3 Селскостопанско управление ..... III-1-18
1-5-4 Финансова подкрепа за селското стопанство ..... III-1-2!
1-5.5 Земеделски организации. ..... III-1-22
1-5.6 Институции и услуги ..... III-1-24
1-5.7 Земеделски кредит. ..... III-1-27
1.6 Сьстояние на инфраструктурата ..... III-1-28
1-6-1 Напоявани пмоцци ..... III-1-28
1-6-2 Главни напоителни сьорьжения ..... III-1-28
1-6-3 Вьтрешно-стопански сьорьжения за напояване ..... III-1-31
1-7 Сьстояние на околната среда ..... III-1-32
1-7-1 Пьрвично екологично изследване ..... 111-1-32
1-7-2 Резултати от изследването ..... III-1-33
1-7-3 Проблемни райони ..... fII-1-34
ГЛАВА 2. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПИЛОТНИЯ РАЙОН ..... III-2.1
2-1 Основни положения при развитието на пилотния район ..... III.2-1
2-1-1 Стратегия за развитие на пилотния район ..... III-2-1
2-1-2 Местен принос за пилотния проект. ..... III-2-6
2-2 Компоненти на проекта ..... III-2. 6
2-2-1 Основни функции на пилотния проект ..... III-2.6
2-2-2 Компонөнти на проокта ..... 111-2-7
2-2-3 Приоритетни компоненти за предприемане на контрамерки ..... 111-2-15
ГへАВА 3. РАЗВИТИЕ НА ПИПОТНИЯ РАЙОН ..... III-3-1
3-1 План за развитие на пилотния район ..... III-3-1
3-1-1 План за селскостопанско производство и земеползване ..... Ill-3-1
3-1-2 План за управление на стопанствата ..... !l|-3-9
3-1-3 План за развитие на институциите ..... III-3-13
3-1-4 Земөдөлски организации ..... III-3-24
3-1-5 Развитие на систөмата за маркетинг и пласмент ..... III-3-26
3-1-6 План за развитие на инфраструктурата. ..... III-3-31
3-1-7 Допьлнителен план за развитие ..... III-3-36
3-2 Оценка на разходите. ..... IIl-3-42
3-2-1 Условия за оценка на разходите ..... $.111-3-42$
3-2-2 Центьр за агроуслуги (Агробизнес информационен џентьр и Служба за консултантски услуги) ..... IIl-3-43
3-2-3 Центьр за агроуслуги (Станция за селскостопански маиини) ..... III-3-45
3-2.4 Ckладови бази по места в стопанствата ..... 111-3.45
3-2-5 Събирателен пункт в Кортен. ..... III-3-46
3-2.6 Възстановяванө на напоитөлните съорьжения ..... III-3-47
3-2-7 Резюме на проектните разходи ..... 111-3-48
ГААВА 4. ОЦЕНКА НА ТРОЕКТА ..... III-4-1
4-1 Методология за оценка на проекта ..... III-4-1
4-1-1 Методи за извьршване на оценката ..... III-4-1
4-1-2 Основни данни за анализ ..... 111-4-3
4-2 Оценка на пилотния район ..... III-4-4
4-2.1 Разходи по проєkта. ..... III-4-4
4-2-2 Печалба от проекта ..... III-4-6
4-2-3 Икономическа оценка ..... :11-4-7
4.3 Нематериални облаги ..... III-4-8
ГЛАВА 5. ЗАКАЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЬКИ. ..... III-5-1

## ГЛАВА 1. НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПИЛОТНИЯ РАЙОН

## 1-1 Местоположение на пилотния район

Пилотният район Нова Загора е разположен в проучвания район Срепна Тунджа в източната част на Горнотракийската низина. Разстоянието от Нова Загора до София е 240 km , а разстоянието от Нова Загора до Бурrac e 160 km .

## 1-2 Природни и физико-географски условия

## 1-2-1 Природни условия

Район Нова Загора се намира в западната част на обцина Нова Загора, на юо от яз."Жребчево", на север от р.Блатница и на запад ог дюкера при Нова Загора. Ценгьр на проектния район е град Нова Загора. Наклоньт на селскостопанската земя е на юг. Проектният район се снабдява с вода за напояване от сьществуващия главен канал М-3 и от дюкера при Нова Загора.

### 1.2.2. Климатични условия

Климатичните условия в проектния район са обобщени по-долу според данните от Сьдиево, кьдето е най-близката наблюдателна станция.

Средната годиина температура в Сьдиево е $12.1^{\circ} \mathrm{C}$, а най-топьл месец е август сьс средна месечна темперагура $23.4^{\circ} \mathrm{C}$.

| Стания | 9H1 | \$e8 | stapt | anp. | man | Вни | ¢ои | abr. | cen. | OkT. | Hoem | nek. | средно |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| температура | 1.2 | 2.2 | 6.1 | 11.7 | 15.9 | 20.5 | 23.3 | 23.4 | 19.2 | 12.7 | 6.3 | 2.2 | 12.1 |
| Вл.8вздуха | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 9.6 | 12.8 | 16.1 | 17.2 | 17.1 | 14.0 | 18.5 | 7.8 | 5.3 | 11.4 |
| Ck. на вятьра | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |

Забележка: Влажностга е представена чрез абсолютна влажност в mmHG Единицата за скорост на вятьра ө м/cek.

## 1-2-3 Валежи

Валежите в района са разпрөделени през цялата година. Количеството валежи в сезона на израстване на културите от април до септември, kakro е показано на таблицата по-долу, е 288.8 мм в Сьдиево.
 $\begin{array}{llllllllllllllll}\text { Сьпиево } & 33.1 & 35.0 & 32.7 & 53.5 & 55.8 & 61.3 & 50.8 & 35.4 & 32.0 & 35.5 & 48.8 & 46.1 & 520.1\end{array}$ (мярка: мм)

## 1-3 Икономически условия

## 1-3-1 Обци икономически условия в община Нова Загора

Населението в община Нова Загора прөз 1995г ө 48,907. В града живеят 26,658 души, а 22,249 - в селските райони. Прирьстьт на населението през последните три години е стабилен и не се наблюдава прилив от селата кьм града. Безработицата е намаляла от 28.7\% през 1993г. на $17.7 \%$ през 1995r. (Вж. Таблица А-4-1, Приложение А)

Основната стопанска дейност в общината е селскостопанското производство и хранителната промииленост. Дельт на селскостопанската продукция от икономиката на обцината е $50 \%$ и $50 \%$ от населението е заето в този сеkтор (вкл. хранителната и преработвателната промишленост). На територията на общината се намира и млекопреработвателното предприятие "Млечен пьт" известно в Ezpona.

През 1995г. приходите от продажби, производство и услуги в cenckoстопанския сеkтор вьзлизат на 653 млн. лева. Приходите от растениевьдство и животновъдство са сьответно 509 млн. лева (77.9\%) и 68 млн. лева (10.5\%). Дельт на животновьдството в приходите е спаднал от $30 \%$ през 1993г. (вж. Таблица А-4-3, Приложение А). В преработвателната промишленост производството е спаднало на по-малко от $50 \%$ от предишните нива. Броят на заетите в обцествения сектор е спаднал на 6,142 през 1996 . ог 7,561 през 1993г.; докато броят на заетиге в частния сектор се е увеличил на 1,888 през 1995r. ог 693 през 1993r., като причината за това е приватизацията на дьржавните предприятия.

Средната годишна запиата в обцествения сеkrop е 63,375 лева през 1995r., ковто е малко по-ниско от средното ниво за страната.

В другите сектори икономическите условия са стабинни, но нивото на производство все още е под нивата от периода преди прехола. През 1995r. промииленото производство в държавния сектор вьзлиза на 1,728 млн. лева. Основните отрасли освен хранителната промииленост са машиностроенето (двигатели, стругове), текстинната промишиеност, ағромаииностроене (прьскачки за пестициди, поддрьжка и сервиз за селскостопански машини) и др.

Общината вече е разработииа икономическата си програма за развитие от 1996 до 1999г. Тази програма обаче не сьдьржа прогнози за бьдещия икономически растеж на общината и обективни данни за икономическите индекси. Целите, поставени в програмата, са следните:

- стабимизация на икономическия, социалния и културния живот в общината през пьрвите две години от мандата;
- осигуряване на стабилен икономически растеж чрез максимална икономическа инициатива на дьржавните, обцинските и частните фирми и физически лица;
- нормализиране на жизнените условия чрез водоснабдяване на селата и градовете, подобряване и поддрьжка на транспорта, комуникациите и другите услуги за населението;
- подобряване на организацията и приоритетно финансиране и подkpena на здравните и социалните служби кьм общината;
- осигуряване на условия и средства за предстоящата реформа в образователната система;
- сьхраняване и обогатяване на местните културни традиции и дейности;
- разработване на местна законова база и координиране на усилията и мерките за обществен ред и защита на личността и личното имущество;
- подобряване на организацията, качеството и ефективността на функционирането на общинсkara администрация и специализираните екологични органи на гериторията на общината.

Икономическите условия в обцината ще бьдат променливи поради националната икономическа kриза, високата инфлация и пвижението иа

обменния курс на лева спрямо долара. В момента изглежда, че икономиката в обццината не е в сьстояние да надвиии нивото на обиия икономически растеж в страната. Тьй като основният отрасьл в обцината е селското стопанство и свьрзаните с него дейности, смята се, че развитието на селското стопанство ие има голямо влияние за преконструирането на икономическото сьстояние в общината.

## 1-3-2 Преработватөлни предприятия

(1) Стратегия за развитие на преработватепната промишленост в община Нова Загора
За община Нова Загора развитието на хранителната и преработвателната промишленост е өдна от стратетиите в икономическата програма за сьздаване на постоянни и временни работни места, за аначална финансова подкрепа на селскостопанските производители и за по-стабилни изкупни цени. Обцината в предоставиа и по-добри общински зеви на преработвателните предприятия. Освен това обцината има идея да подкрепя и подготвя млади местни рьководители и специалисти в преработвателната промишленост.

Преработвателните предприятия в община Нова Загора са изброени в Приожение А-5-4.
(2) Сьстояние на преработвателните предприятия За да се проучи сьстоянието и производствените вьзможности на преработвагелните предприятия в пииотния район, бяха извьршени посещения в 13 дьржавни и частни предприятия като мелници, фуражни заводи, консервни предприятия, винарни, мандри, месокомбинати, птицекомбинати и оранжерии в обцина Нова Загора, община Сливен и обиина Ямбол. (Вж. таблицата по-долу).

Списък на проучените преработвагелни предприяяия

| No. | Район | Cekrop | Вид организация | бройна работеците |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Hosa Зaropa | Мелнииа | Дьржавна | 140 |
| 2 |  | Фуражен завоп | Кооператив | 30 |
| 3 |  | Консервен | Частен | 233 |
| 4 |  | Msekokomбинат | Дьржавна + частна | 120 |
| 5 |  | Мандра | Частна | 12 |
| 6 |  | Месокомбинат | Часrна | 40 |
| 7 |  | ГІтиекомбинат | Частна | 21 |
| 8 | Сливен | Мелница и фуражен | Частна | - |
| 9 |  | Консеряен | Дьржавна | - |
| 10 |  | Винзавод | Дьржавна | 324 |
| 11 |  | Оранжерия | дьржавна | 198 |
| 12 | Ямбол | Мелница | Дьржавна | 170 |
| 13 |  | Консервен | Дьржавна | 800-1500* |

${ }^{*}$ вKл. сөзонни работници
a) Изводи от проучването на преработвателните предприятия в района - Преработватекните предприяия са разделени на две категории: малки и средно големи частни фирми и големи дьржавни предприятия.

- Преработвателните предприятия оцеляват и се борят за продьлжаване на производството в икономическата криза. Големите месопреработвателни предприятия тежко са пострадали от икономическите условия в момента. Конкуренцията ще става все по-интензивна и няма да бъде ограничена само до частните предприятия.
- Преработвателните предприятия имат kanaцитет за увеличаване на производството без да са необходими инвестиции за ремонт ияи подобрения. Ako има достатьчно снабдяване сьс суровини, няма пречки за увеличаване на обема на продукцията.
- Преработвателните предприятия смятат, че имат вьзможност да продават продукцията, ако тя бьде увеличена, 七ьй като качеството им е високо и репутацията им в района е добра.
- Оборудването и сьорьженията в много от предприятията са произведени през 60 те години и са амортизирани. Те имат проблеми с оперативната ефективност.
- Pьководството на преработвателните предприятия се е променило от селски стопани, тьрговци, транспортни работници и строители на предприемачи с усет за бизнеса и пазара, особено в частните фирмя. Частните фирми увеличават продажбите си и бавно увеличават печалбите си.
- Преработвателните предприятия закупуват суровините почти изцяло от производители, кооперации и частни стопани от района. Продуктите в района имат добра репутация и предприязията не се притесняват за снабдяването сьс суровини от района. Фирмите в общиниге Сливен и Ямбол сьщо вьзнамеряват да изкупууват продукти от община Нова Загора.
- Вьпреки че много от преработвателните предприятия имат договори с производителите, трудно е да се фиксира изкупната цена преди доставката rоради високата инфлация и движенията в обменния курс на лева. Не е известно дали предприятията правят авансови пкащания.
$\because$ Някои предприятия подпомагаг производителите в снабдяването с агрохимикали и семена като правят авансови плащания.
б) Изводи за основните сектори в преработвателната промииленост в района

Мелничарска и фуражна промииленост. Повечето предприятия са дьржавни. Конкуренцията между мелниците става ингензивна при закупуването на зьрно и продажбата на браино. В района има много мелници в Нова Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна. Финансовото сьстояние на мелниците все оце не е стабилно поради липсата на зьрно. Рьководството на фуражните предириятия е в безизходица поради забавените плащания от клнентите, предимно животновьдни стопанства, коиго са губеци поради високите разходи за дейността им. Мелниците и фуражните предприятия работят на ишлеме, за да компенсират не-

достига на финансови средства за закупуване на зьрно и за да увеличат активностға на сьорьженията.

Консервна промишленост. Почти цялата продукция се изнася за Русия и другите европейски страни. Дельт на износа за Русия все още е сравнително висок и заема $60-70 \%$ от общия износ. Производственият капацитет на частните првдприятия е по-мальк от този на дьржавните. Ключов фактор при конкуренцията е продукция с ниски цени и високо качество.

Винарска промишленост. Над $90 \%$ ог виното се изнася за страните от Западна Европа, Великобритания, Австрия, Германия и др. Сьстоянието на този отрасьл е по-добро отколкото на останалите преработвателни отрасли. В условията на увеличаване на количествата за износ проблем представлява разширяването на асортимента и подобряването на качеството на гроздето, което да отговаря на изискванията на клиентите,тьй като голямата част от лозята са остарели.

Млечна промишленост. 8 района има сьвременно модернизирано предприятие за производство на млечни продукти, което получава чуждестранни инвестиции и продава продукцията си на вьнините пазари. Сьздадени са и множество малки частни мандри, които продават сирене само на вьтрешния пазар.

Месопреработватепна промишленост. Дьржавните предприятия, конто притежавая много животни, са изправени пред банкруг. Ha малките частни предприятия са необходими мальк брой животни и те продават продукцията си на вытрешния пазар. Тяхната дейност се развива добре и печалбите им показват нарастване.

Други. Оранжериите са губещи поради високите цени на електроенергията за отопление. Частните птицекомбинати продават само еднодневни пилета и имат затворен цикьл за бройлери.

## 1-3-3 Реституция на земята

Според общинската поземлена комисия в Нова Загора процедурите по схемата за реституция на земята в пилотния район продьлжават. Кьм 13 ноември 1996r. само в две села, Караново и Събрано, планьт за земеразделяне е би завършен.

Всички собственици на земя в района на общинага са получиии право на временно ползванө, а някои са получиии нотариални аkroве. Cenckостопанската земя в района се обработва от стопани, които са получиии право на временно ползване за периода на неопределеното земеразделяне и неугочнените граници. Освен това, някои стопани и/или производствени кооперации взимат земя под аренда от отсьстващите собственици. Над $60 \%$ от земеделците са получиии право на временно ползване. (Вж. Приложение А-5.6, Приожение А)

Броят на собствениците, които са получияи право на временно ползване, и сьответните площи, са показани в таблицата по-долу.

| Селище | Общо обработваема земя (aka) | Брой на собствениците на земя | Средна големина на отделно стопанство |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Асеновец | 10,669 | 615 | 17.3 |
| Брястово | 6,020 | 256 | 23.5 |
| Загорци | 26,535 | 729 | 36.4 |
| Караново | 14,275 | 392 | 36.4 |
| Кортен | 27,300 | 2,472 | 11.0 |
| へюбенец | 21,031 | 650 | 32.4 |
| Нова Загора | 15,659 | 704 | 22.2 |
| Стоия войвода | 32,275 | 1,348 | 23.9 |
| Сьбрано | 17,672 | 463 | 38.2 |
| Всичко | 171,436 | 7,629 | 22.5 |
| Богданово* | 16,366 | 1,006 | 16.3 |
| Източни | Поземлена комисия в Нова Загора <br> * Само 900 дка са включени в пияотния район. |  |  |
| Забелөл |  |  |  |

Община Нова Загора обхваща 33 села и един град с 606,602 дка селскостопанска земя. В момента се изготвя план за земеразделяне за

19 села в района. Останамите издават нотариални актове на собствениците. Общинската поземлена комисия планира издаването на нотариални актове за 20 села да бьде завьршено до края на 1996г., а схемата за реституция на земята в общината ла бьде завьршена до края на 1997 г.

Кьм 13 ноември 1996г. собствениците, които са получили нотариаліи актове, са 1,348 сьс 106,030 дка селскостопанска земя, но никой от тях не е в пилотния район. Собствениците с право на временно ползване са 10,787 с 309,195 дка селскостопанска земя.

Всички стопани, които се занимават сьс земеделие в района, притежават земя. Вьпреки че стопанствата в района са обширни, средният размер на притежаваните парцели е мальк ( 26,8 дка). Над $70 \%$ от собствениците живеят извьн сьответното село.

## $1-4$ Социални условия

## 1-4-1 Организация на местната власт

Бюджетьт на една дьржава често служи за призма, през която могат да се видят политическите и икономическите промени, които трябва да бьдат поощрявани. До голяма степен сьветската бюджетна пракгика все още присьства в Бьлгария и нивото на децентраяизация в местното управление е показателно за бавните и обьркани темпове на промяна. Очаква се 1997r. да донесе нов Закон за административното деление, който да разшири местната автономност, но в момента местните власти работят в различна степен на зависимост от сумиге, определяни им от централното правителство. Община Нова Загора илюстрира ситуацията в страната сьс смесицата от местна автономност и значителна зависимост ог централно определените суми. Като средна по размер община с 34 селища и около 50,000 население, бюджетьт на Нова Загора за 1996г. е сьставен ог $33 \%$ местни приходи и $67 \%$ от средствата осигурявани от централното правителство.

Местното управление зависи до голяма степен от финансовите трансфери от централното правителство, за да покрие разликата межлу вьзможностите си да получава приходи и разходите за нуждите на общината. Общата сума се опрөделя от ценгралното правителство и

подлежи на обширни обсьждания, които водят до непрепсказуеми последици от година на година. 8 резултат не са ясни нито стимулите по отношение на даньчното облагане, нито влиянието на получените суми.

Две трети ог общинския бюджет в Нова Загора се формира от централно разпределени средства от дьржавния бюджет. $50 \%$ от данька вьрху общия доход и $100 \%$ от сьбрания ДДС се изпраща в София, след което се разпределя обратно по общините отчасти вьз основа на техните нужди, както и чрез прилагане на обективна квота на броя на болничните легла, училищата, инфраструктурата и други фактори. Нова Загора има четири основни източника на приходи, които покриват приблизително една трета ог местния бюджет. На пьрво място, сьбира се даньк вьрху общия доход, $50 \%$ от който остава в общината, а $50 \%$ се изпраща в централния бюджет. Данькьт вьрху общия доход е най-голямото перо за приходи в местния бюджет. Той сьставлява $33 \%$ от местните приходи. Сьбират се даньци вьрху имуиеството, коиго изцяло остават в общината. Освен това се сьбират такса смет, такси за разрешение за строеж и за услуги. Наемиге от общинска собственост и даньците вьрху печалбата на общинските фирми сьщо са източник на приходи за обцината.

Град Нова Загора с население от около 26,000 души и 33 села ( 9 от които са в пилотния район) се издьлжа от общинския бюджет, одобрен оr избраниге общински съветници. Балансовият бюджет се определя на централно ниво, вьпреки че общините имат автономност по отношение на местните приходи и разходи. Този бюджет най-общо се разпределя за разходи за социалния сектор, вкл. образование ( $34-45 \%$ ), здравеопазване ( $22 \%$ ), социални помощи ( $15-17 \%$ ) и капитални инвестиции (2$3 \%$ ), като общата сума за 1996 . е 600 млн. лева.

Административно община Нова Загора и кметьт, избран на свободни избори, се отчитат на Министерство на финансите и Министерство на териториалното развитие в София. Общината е най-виското ниво на местно управление. Областната управа в Бургас е клон на централното правителство и изпьлнява ролята на източник на информация за министерствата. Предишнага структура от 28 окрьга е отменена официално и Нова Загора вече не подлежи на контрол от администрацията в Сливен, вьпреки че все още сьществуват останки от тази система. В

действителност прөз юли 1996r. тази функция на региона ө вьзстановена сьс заповед, за да се улесни комуникацията между МЗХП и подаващите молби за фонл "Земеделие". В град Сливен (населения около 180,000 души) има Селскостопански отдел, в който работят административни служители на МЗХП. Сега Сливен е пьрвото ниво, на kоето се обработват молбите на стопаните от Нова Загора за субсидии от фонд "Земеделие". Преди да достигнат до МЗХП в София тези молби се разглеждат в Сливен, а след това и в Бургас.

В моменга община Нова Загора има ограничени средства за инвестиции в селското стопанство и по тази причина предоставя морална подкрепа на селскостопанските производители и преработватели. Общината цели да сьживи селското стопанство посредством реституция на земята и поощрява развитието на местния клон на Сьюза на кооперациите. Общината вьзнамерява да разъирява сьществувация селскостопански отдел и да разиири функциите за набиране на информация, за да може тя да включва данни за пазарните цени, за продуктите, kakто и технически и консултантски услуги.

## 1-4.2 Население в селските райони

Таблицата по-долу показва демографсkите характеристики в пилотния район. Населението в град Нова Загора сьставлява почти $80 \%$ от населението в пилотния район.

Демографски характеристики на селищата в пилотния район (1996r.)

| Населения | Нова <br> Загсра | Kop- <br> тен | Асено | 5prc- <br> robo | Кара- <br> ново | Croms войв. | 3arop- <br> ци | С 86 . <br> рано | Ab6eнеи | Eorga- <br> ново | Bentiko |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | веи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мьже | 13,307 | 1.059 | 359 | 194 | 402 | 407 | 272 | 235 | 282 | 207 | 16,724 |
| Жени | 13,335 | 1.049 | 365 | 201 | 414 | 423 | 246 | 276 | 293 | 215 | 16,822 |
| ИАН | 13,597 | 1.409 | 451 | 191 | 330 | 404 | 244 | 184 | 343 | 198 | 17.351 |
| Безраб. | 2,487 | 186 | 130 | 70 | 130 | 177 | 32 | 60 | 20 | 5 | 3,297 |
| Цигани | 7,236 | 200 | 0 | 0 | 273 | 135 | 80 | 5 | 34 | 0 | 7,963 |
| Обцио | 26,932 | 2,108 | 724 | 395 | 816 | 830 | 518 | 511 | 575 | 422 | 33,831 |

Източник: Обиина Нова Загора

Сред няколкото специфични социални характеристики, следваииите чөтири е вьзможно да окажат влияние вьрху реализацията на проеkта: миграцията, застаряването на населението, бөзрабогицата и малцинствата (ромите). Всеки един от тези проблеми трябва да бьде разгледан в плана за социално развичие, който трябва да определи kak и по kakва степен реализацията на проекта ще допринесе за решаванөто на споменатите проблеми.
a) Миграция

В цялата страна интензивността на миграцията е намаляла от $18 \%$ през периода между преброяванията през 1956/66 до 4\% за периода 1986/92г. (Вж. Фигура В-3-11 Приложение В). Най-голям принос за миграцията в страна имат жените и младежите (16-29 години) (Вж. Фигура В-3-2, Приложение В). В периода 1986-92г. жените са сьставлявали $52.9 \%$ от мигриращото население, докато мьжете са били $47,1 \%$. Следователно сьцествуващата тенденция жените да представляват по-голяма част от вьтреината миграция, която е характеризирала предишните три преброителни периода, все още се е запазила при последното преброяване през 1992r. Статистиката показва сьцо, че една трета от мигриращите (32.3\%) са много млади хора (под 20 години). Предвил факта, че мигрираците на възраст между $20-24$ години са $19.2 \%$, а тези на вьзраст $25-29$ години са $12.3 \%$ от обция брой, очевидно е, че почти две трети от всички мигриращи са млади хора. Хората на вьзраст до 29 години в края на 1992г. са сьставлявали $39.8 \%$ от населението на страната. Основните миграционни дестинации са две - Нова Загора и градовеге извьн района, което предполага различен подход при анализиране на проблема. Затова миграцията, която засяга пилотния район, е разделена на вьтрешна (в пилотния район) и миграция кьм места извьн пилотния район.
I) Миграция в пилотния район: населението мигрира ог селата в пилотния район кьм град Нова Загора. В периода 1991-1996r. okоло $28 \%$ от населението в пилотния район е допринесло за тази митрация и повечето от хората са мигрирали в град Нова Загора.
ii) Миграция кьм места извън пииотния район

TEL "Марица-Изток" на Юо от пилотния район е основен потребител на рабогна сила в региона, който поощрява миграцията и тревожи

рьководството в селата. Освен това Cтара Загора, Сливен и Ямбол са градове, което са намират на около 50 km от пилотния район, и които предлагат rрадска обстановка и културен живот със своитө опери и геатри. Около $10 \%$ от населението в пилотния район е допринесло за този вид миграция за периода 1991-1996г.
б) Застаряване на населението Застаряването на населението в пилотния район е следствие от миграцията кьм градовете и спада в раждаемостта. Данните от социалната служба в обцина Нова Загора илюстрират рязьк спад, над $30 \%$, в раждаемостта между 1988r. и 1995г., като броят на живородените деца в цялата обиина е спаднал от 617 през 1988г. на 425 през 1995г. Цифрите са сходни с уези за град Нова Загора с 451 живородени деца през 1988г. и 301 през 1995r. Очаква се спадьт в раждаемостта да продължи до 2010г. (Вж. Фиг. В-3-3, Гіриложение В)
в) Безработица

Броят на регистрираните безработни в БҺррото по труда в Нова Загора през август 1996г. е 3,297, от коиго 86\% са под 44 години (вж. Таблица В-3-5. Приложение В). Главните причини за високата безработица са рецесията и процесите на приватизация. Частниге предприятия вече не получават дьржавни субсидии, за да запазват ненужни работни места. Приватизацията в селското стопанство е намалила вьзможностите за намиране на работа. Други дейности като преструктурирането на дьржавните организации, образованието и културата сьщо са допринесли за освобождаванего на хора. В селските райони преобладавацото безработно население са бивили селскостопански работници, главно роми, които са загубиии работата си при разпаданего на бивиите кооперации и все още се опитват да си намерят работа.

## r) Малцинства

Според наличната общинска информация на територията на община Нова Загора живеят 7,236 дуии, принадлежащи кьм малцинствена група, известна като роми. Българските роми, които населяват района нямат собствен език, история и културна идентичност, и говорят смесица от бьлгарски и турски език. Над $20 \%$ ог децата им не посещават училицие. Голяма част от тях са неграмотни, а около $70 \%$ са безработни. Те не притежават земя и по тази причина не се очаква жизненият им стандарт

да се повиши след реституцията. На ромското население често се приписват престьпмения, най-вечө кражби. Много от тях не получават социална помощ, ъьй като избягват да се регистрират в бюрата по труда, за да не плащат даньци. Поради недостатьчното им образование шансовете им за намиране на работа са сведени до сезонни работници в селското стопанство.

## д) Образование

i) Традииии в развитието на образованиөто в община Нова Загора Исторически преглед на основите на образованието в района показва, чө организираното образование тук е започнало преди 140 години. Основите на европейского образование са положени от прогресивната интелигенция, заедно с православното духовенство. През учебната 1897/98 г. вьв всяко населено място в района на Нова Загора е имало учииице. За учебната 1895/95r. броят на учениците, записаки в учииища, е бил най-висок - $94.33 \%$ от всички деца в училицна вьзраст. Професионалното обучение в района е започнало през 1908г.
ii) Cегашно състояние и проблеми

Социалните дейности в общината до голяма степен са сведени до финансиране и контрол на образованието и здравеопазването. През 1994r. $44.77 \%$ от бюджета на Нова Загора е определен за образование, през 1995r. - 35.64\%, а през 1996r. - 38.68\%. След актуализацията на бюджета за 1996r. ( 600 млн. лева) за образование са били определени 234 мАн. лева, kоето означава, че на ученик от общината се падат по 34,000 лева ( 100 ч.д. при среден курс за 1996г. 340 лв/цц.д.).

Поради недостатьчния брой на учениците е вьзможно училищата и детските градини в две от селата - Брястово и ^юбенец, да бъдат затворени. На територията на пилотния район има три образователни центьра, които са включени в програмата за социално развитие: Селскостопанския техникум в Нова Загора, приютьт в Асеновец и пансионьт в Богданово. (Вж. Таблица В-3-3, Приложение В)
e) Зправни услуги и социални грижи

Най-голяма част от бюджета за социални грижи, kakто обцинския, така и дьржавния, се определя за безплатното образование, здравеопаз-ването и пенсиите. Броят на хората, които получават социални грижи в

населените места в пияотния район, е пропорционален на броя на данькоплапците.

В заключение, повечето оr социално-икономическите проблеми в обцина Нова Загора, са предизвикани от общата рецесия в страната. Предвид селскостопанския потенциал на пилотния район, наличието на квалифицирана работна рька и сыществуващата инфраструктура, без сьмнение районьт има значителен потенциал за икономическо вьзстановяване чрез тохнически сьвети, управленческа подкрепа и инвестиции.

## 1-5 Състояние на селското стопанство

## 1-5-1 Селякостопанско производство и земеползване

## (1) Вьведение

Много години бьлгарското селско стопанство е функционирало eфективно и е снабдявало с разнообразни растителни и животински продукти kakто българския пазар, raka и пазарите в Изчочна Европа и Сьветския cьюз. Днес старата система е разрушена, а нова все още не е сьздадена. Аипса на сьгласие за посоката и вида на реформите на всички нива, от правителството до поземлените комисии в селата, е повлияло отрицателно на развитието на системата и е довело до появата на разпокьсани занемарени полета, изоставени овощни градини, частни стопани, които трудно си изкарват хляба и няколко kооперации, които са сьхранили целостта си. Производството е намаляло и бъдещето на бьлгарското селско стопанство е много несигурно. За щастие пилотният район има богати природни и човешки ресурси.

## (2) Нова Загора и пилотният район

В момента в Нова Загора се отглеждаг предимно есенни култури karo пшеница и ечемик (сьотв. около 6,000 и 3,000 ха) и пролетни кулгури като царевица ( 2,000 ха) и сльнчоглед ( 3,000 ха). Свотношението на пролетните кьм есенните култури е $0.75: 1$. В моменға напояване се прилага в много малка степен главно за царевицата. Плоците, засадени с люцерна, са малки ( 5.600 ха), повечето от овощните градини са занемарени и вероятно една четвьрт оr лозята ( 800 ха) са безвьзвратно унищожени. Отглежданите зеленчуци, предимно домати и краставици (1-

200 ха) са много малко поради закьсненията в пмащанията от преработвателните предприятия. От промиилените култури най-голямо значение има сльнчогледьт, който се отглөжда на около $3,000 \times$ ха. Отrлеждат се и малки количества памук (1-200 ха).

Данните за земеползването в $10^{18}$ села в пилотния район показват, че общо селскостопанската земя е 18,504 ха, от които 17,213 ха са обработваеми, 307 ха са овощни градини и 983 хӑ са лозя (десертни винени и други сортове). Селскостопанската статистика за пиоотния район показва сходни цифри, за общата площ-18,147 ха, оr които 17,076 ха - обработваема земя, 223 ха - овощни градини и 848 ха лозя. Пониските стойности за овоцните градини и лозята вероятно отразяват реалната ситуация в сравнение сьс статистиката за земеползването.

Таблицата по-долу показва срәдните стойности за пиощите в пилотния район, засадени с основните култури през последните две години. $80 \%$ от земята е засадена с пшеница, ечемик и пролетни култури, останалата част са лозя, овощни градини, пасища и люцерна. лозята и овощните градини намаляват и по-голямата част от төзи площи, невключени в проекта, са слабо продуктивни. Увеличават се пмощите с ечемик и лючерна, което показва, че броят на селскостопанските животни е започнал да се увеличава.

Вид на отглежданите култури " $c$ " и "без" проекта (ха и \%)

| Култури | 6 63 npoekr xa | прои. paзnp. \% | C npoeki xa | прои. <br> разпр. <br> \% | Промяна $\%$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Пшеница и өчемик | 6,879 | 52.0\% | 6,864 | 52.0\% | 0.0\% |
| Царевица исльнчоглед | 3,668 | 28.0\% | 3,300 | 25.0\% | -3.0\% |
| Др.пролөтни култури | 875 | 7.0\% | 1,518 | 11.5\% | +4.5\% |
| Грозде | 610 | 4.6\% | 620 | 4.7\% | +0.1\% |
| Плодове | 165 | 1.2\% | 172 | 1.3\% | +0.1\% |
| лоцерна | 396 | 3.0\% | 528 | 4.0\% | +1.0\% |
| Пасища | 191 | 1.5\% | 132 | 1.0\% | -0.5\% |

Източник: Данни сьбрани оr МЗХП

Пилотният район обхваща десет населени места (вкл. Нова Загора) и управлението на земята е различно вьв всяко село. Вьв всяко село има кооперация, но в някои от тях доминира земөпелиөто, докато в други поважни са арендата и собствеността на земята. Районьт може па бъде разделен на два полрайона в зависимост от топографията и почвите. В северната част в селата по прогежението на главен канал М-3 (Кортен, Асеновец и Караново) земята е с лек наклон и кафяви горски почви. Tyk се намират по-голямата част от овоините градини и лозята. Южната част е по-равнинна, полята са по-обиирни и преобладава черноземьт. Orrлеждат се предимно зьрнени култури.

## 1-5-2 Маркетинг и ппасмент

(1) Зьрнени култури

Преди 1989г. дьржавната мелница в Нова Загора е изкупувала цялата продукция ог зьрнени култури в района на Нова Загора. Капацитетьт на складовата база е около $100-120,000$ тона и през пьрвата половина на 1980те години тя е изкупувала около 120,000 тона. Производителите доставяли продукцията непосредствено след прибирането на реколтата. Мелницата е предоставяла и услугите по изсушаването и качествения анализ. По тази причина повечето or складовитө сьорьжения са пригодени за краткотрайно сьхранение и не притежавау необходимото оборудване за дьлгосрочно сьхранение.

След 1989г. сьорьженията за зьрно или са вьрнати на предиините им собственици ики са приватизирани. Повечето ог сьорьженията в района са притежание на кооперативите. Тьй karo са предвидени за временно ползване, сьорьженията са предимно линейни за насипни продукти (навеси), малки складове и изби без вентилация и охлаждане. Много малко места са оборудвани с веніилагори и сьорьжения за определяне на качеството. Има обаче измерватепни уреди и рампи. Тьй като сыцествуващите складови бази са само за временно ползване, производителите трябва да продават пролукиията веднага след прибиране на реколтата на най-ниски чени. Както е показано в Таблица Е-3-1, Приложение $E_{\text {, }}$ капацитетьт на складовите бази е значително по-висок or производствените нива в момента.

## (2) Плодове и зеленчуци

Преди 1989г. одииственият изкупвач на плодове и зеленчуци е била двржавната изкупвателна фирма в Нова Загора. Общото производство на пиодове и зеленчуци през 1988 и 1989г. е 150,000-160,000 тона за целия Сливенски район, $1 / 3$ от които е било грозде. По-толямата част от продукцията е била преработена и изнесена. Основните продукти са доматено пюре, туринии и нектар. В Кортен има хладилна инсталация за пресни продукти, в която са се сьхраняваии значителни количества пмодове и зеленчуци ог пилотния район. Клоньт на "Булгарплод" е приватизиран през 1996г. и капацитетьт на складовата му база за плодове и зеленчуци в момента е $20-25,000$ тона. Кортенската ckладова база, собственост на кооперацията в селото е е kanацитет 20,000 куб.м. и се сьстои от 15 помещения с охладителни и замразяваци сьорьжения.

## 1-5-3 Cenckостопанско управление

(1) Вид и размер на стопансствата

Видовете стопанства в пилотния район са разделени на четири категории, както е показано на таблицата по-долу.

| Cenckостопански организации | Големина (aka) | Вид дейност |
| :---: | :---: | :---: |
| Cenckостопански кооперации | 5,000 до 24,000 дka | житни, лозарство, животновьдство |
| Частни сдружения | 1,000 до 5,000 дka | жични, животновъдство |
| Арендатори | 500 дка и повече | житни, лозарство, зеленчукопроизводство |
| Частни стопани | средно 140 aka | житни, лозарство |

Средиият размер на земята на частните стопани по долното течение на канал М-3 е около 140 дка, а броят на парцелите е от 3 до 5 . Стопаните използват земята си за следните култури: 118 дка за зьрнени култури, 8 дка за люцерна и 14 дка за лозя. Някои стопани прилагат ротация на зьрнените култури сьс сльнчоглед. В горната част на района на канал $M$ 3 срепният размер на земите е 80 дka, което е по-малко от размера в лолната част. Тези стопани използват 38 дка ог земята си за зьрнени

култури, 2 дка за картофи, 23 дка за овощни градини, 12 лка за лозя и 2 дka за сено.

Селскостопанските производствени кооперации отглеждат предимно зьрнени култури на база на едромаиабно механизирано земеделие. Кооперациите по долното течение огглеждат предимно зьрнени и фуражни култури. Кооперациите по горното течение също произвеждат предимно зърно и отглеждат лозя и пмодове. Няkои kооперации комбинират растениевъдството с животновьдство.
(2) Управление на стопанствата В пилотния район има 14 селскостопански производствени кооперации. Земята, която обработват, е над 134,405 дка. Тя представлява около $72 \%$ от общата селскостопанска земя. Останалите $28 \%$ се обработват от частни сдружения и частни стопани, вкл. арендатори.

Интервюта с частните стопани показват, че яяхната дейност е подобна на тази на kооперациите; те отглеждат зьрнени кулгури и фуражни култури за животните и дейностите им са механизирани. Повечето от частните стопани притежаваг селскостопански машини kaто трактори с целия необходим прикачен инвентар.
(3) Работна рька и механизация в стопанствата

Нуждата от работна рька в пилотния район в момента е 166 хиляди човекодни годишно. Тьрсенето на работна рька се увеличава през април и септември за сеитбата на зърнени култури и зеленчуци и за прибиране на реколтата от грозде.

Кооперациите наемат работна рька за дейности karo плевене и прибиране на реколтата. Членовете на кооперациите извьршват тези дейности като сезонни работници. Частните стопани използват предимно членовете на семействата си, а сьщо така си помагат един на друг при дейности karo прибиране на реколтата.

Един типичен частен стопанин (140 дка) притежава трактор с 45 k.c. (сгар) и наема комбайн за прибиранего на реколтата от житните култури. Повечето частни стопани, спружения и арендатори имат различни видове

машини и сьорьжения. Едина типичена кооперация (7,800 дkа) има 5 трактора и 1 комбайн.

Повечето частни стопани и кооперативи напояват отглежданата царевица и зеленчуци като използват гравитачен метод.
(4) Анализ на селскостопанското управление В резултат на анализа на селскостопанското управление при типичните частни стопани и производствените кооперации беше установено, че и двата вида организации имат значителни печалби от своиге дейности. Като чяло частните стопани са активни и погресивни. При кооперациите разходите по поддрьжката на селскостопанските машини и оборудването са доста високи поради влошеното им сьстояние.

Резултатите от анализа са показани по-долу.

| Частни стопани |  | (Ав.) | Кооперации | (Ав.) |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Доходи от произв. | $1,682,600$ | Доходи ог произв. | $69,961,300$ |  |
| Други доходи | 416,000 | Други доходи | 635,700 |  |
| Произв.разходи | 962,920 | Произв.разходи | $34,685,520$ |  |
| Постьпения | $1,135,680$ | Постьппения | $35,911,480$ |  |
| Аична консумация | 282,400 | Собствена консумация | $5,472,000$ |  |
| Разходи за живеенө | 120,000 | Разходи | $16,053,550$ |  |
| Резерви | 733,280 | Резерви | $14,385,930$ |  |

В таблица $\mathrm{F}-\mathrm{H}-4-1$, Приложение F са дадени подробностите по управлението и икономиката на частните стопанства и производствените кооперативи.
(5) Механизация в стопанствата В община Нова Загора има много селскостопански машини, $30 \%$ от които са в лошо сьстояние. 515 от тях са колесни трактори, 84 са верижни трактори и 113 са комбайни. Необходимо е обаче обновяване на гези машини. (Вж. Таблица F - -6 -1, Приможение F )

Предвид тези обстоятелства, броят на машините в района е изчислен на база данните от Селскостопанската академия. В резултат беше уста-

новено, че наличните машини не са подходящи за селскостопанските дейности в момента, kakro по размер, raka и по kапацитет, тьй като те са биии използвани от бивыиите kооперативи.

## 1-5-4 Финансова nодkpena за cenckото стопанство

(1) Дьржавен фонд "Земеделие"

Държавният фонд "Земеделие" играе важна роля за осигуряването на подкрепа за селското стопанство. През селскостопанската 1995/96г. производителите на пшеница са получили субсидии и авансови плащания от фонда по силата на договор с МЗХп. Всеки производител е получил субсидия от 350 ^в/дka. Авансовите плащания са извьриени на три вноски (преди сеитба, при наторяване и при прибиране на реколтата), за да бьде осигурена финансова помощ за производството на пиеница. Условията в договора включват произведената продукция да бьде продадена на държавните мелници по 30 лв/kr.

През селскостопансkara 1995/96r. от фонда са били предоставени 45 млн. лева за цялата площ на обиина Нова Загора. За производството на пшеница през селскостопанската 1997/97r. авансово са изплатени 10 млн. лева за сеитба.

Освен това 20\% от закупуването на селскостопански машини karo трактори и комбайни се субсидира от фонда. Тази система за субсидиране обаче не функиконира ефективно. Manko стопани се вьзползват от нея поради високия обменен курс и високитө лихви по заемите.
(2) Фонд "Мелиорации"

Този фонд финансира изграждането на хидромелиоративни съорьжения kато язовири, kорекции на реки, помпени станции, напоителни и отводнителни сьорьжения, kakто и за тяхната поддрьжка. През 1995г. фондьт е предоставил 26 млн. лева за Сливенския регион, в който влиза и община Нова Загора.
(3) Cелсkoctonaнсko застраховане

Системата за застраховане в селското стопанство играе важна роля за селскостопанските производители като ги зацитава в случай на бедствия и е широко разпространена в района. Всеки производител, който
ck^ючва договор по фонд "Земеделие", трябва да направи застраховка на културите.

Клоньт на ДЗИ (Дьржавният застрахователен институт) в Нова Загора сключва договори за застраховка сьс селскостопанските производители (производствени кооперации, частни сдружения и стопани). На територията на община Нова Загора ДЗИ поөдоставя всяка тодина безплатни пестициди за своите клиенти според премиалните нива. През 1996r. са били предоставени пестициди за пролөтната и есенната сеигба на стойност сьответно 162,000 и 160,000 лева.

## 1-5-5 Земеделски организации

Селскостопанското производство 8 пилотния район Нова Загора може да бъде разделено на четири форми на организация: кооперации, арендатори, сдружения и частни стопани. В пилотния район има един доминиращ кооперативен сьюз и се забелязва липсата на други форми на организация. В района функционират потребителските kооперативни магазини, които следват стария социалистически модел, но техните рафтове са слабо заредени сьс стоки.

В момента кооперациите са преобладаващата производствена единица и обработват около $72 \%$ от земята. Вьв всяко от деветте малки села има по едина ики две кооперации. 8 град Нова Загора няма кооперация. Кооперациите представляват най-удобния вид организация и найпознатия вид организирано производство в преходния период, предвид несигурността от промените и спирането на поземлената реформа. През 1992 и 1993г. организирането на кооперации е било поощрявано, за да се улесни ликвидацията на старата земеделска структура, kaто по този начин обновените коолерации са имали важното преимущество да имат постьп и да притежават сьорьженията и оборудването ма бившите големи стопанства.

Кооперациите се регистрират по силата на Закона за кооперациите като всеки от тях има Сьвет и Обио сьбрание от членове, които представляват рьководната струkrypa. Кооперациите в селата в района на Нова Загора се различаваг по разположение, правилници и стил на управление. Някои ог най-големитө кооперации в района доста наподо-бяват

III-1-22

предишния социалистически модел и играят главна роля в икономическите и политическите дейности в селото. В други случаи, в селата с по две по-малки кооперации сходни по размер често се прилага подемократична практика и те са пример за положителна конкуренция между кооперациите и техните членове. Функционирането е различно вьв всека кооперация. В някои кооперации настояват за пьлен контрол вьрху обработването на земята и стратегиите за отглеждане на културите, докато други дават вьзможност на членовете си да изберат степента на участие на кооперацията, трудовите изисквания и видовете култури. Членовете получават средно по $20-35 \%$ от приходите при прибиране на реколгата в натура ихи в брой под формата на наем.

С подкрепата на общината в Нова Загора съществува местен клон на националния кооперативен сьюз. Местният сьюз се е разраснал от 18 члена при сьздаването му през 1994г. до 28 кооперации в сьстава на членовете му. Главната роля на сьюза е да посредничи за субсидиите от фонд "Земеделие" и да поощрява врьзките с банките, застрахователните компании и снабдителите на суровйни. До момента опитите му да сьздаде центьр за снабдяване с материали и услуги са неуспешни, kakто и опитьт му за сьздаване на банка през 1994г. За в бьдеще се очаква сьюзьт да работи и по чуждестранни контаkrи, намиране на пазари и споразумения за наемане на селсkостопански машини.

Земята, дадена под аренда в община Нова Загора, е 13-14\% ог общата обработваема земя. Договорите за аренда се уреждат между временно ползващите я и агента, който се явява управител на стопанството. Арендата включва няколко парцела земя, отдадена за производство срещу разплащания сьс собственика в брой или в натура под формата наем. Подобни споразумения се извьршват на лично ниво и структурата обикновено не се регистрира като стопански субект или селскостопанско предприятие. Интервюта, проведени с арендаторите в селага, показват, че операциите са печелившии и плащаните наеми са по-високи от тези при кооперациите - те варираг or $25-35 \%$ от приходите or производството като компенсация за участващите членове.

Сдруженията на временно ползващите земя покриват $11-12 \%$ ог обработваемата земя в общината. Обикновено ге се формират по роднинска линия и функционират подобно на kооперация от роднини. Няколko

подобни сдружения в района са преминали от неформална роднинска струkryра кьм формални стопански сдружения от $3-5$ стопанства, които се регистрират иии по Тьрговския закон или по Закона за кооперациите.

Частните стопани покриват малkа част от производството в Нова Загора като обработват около $2-3 \%$ от земята. С някои изключения частните стопанства са предимно малки с no okоло 100.150 aka земя.

## 1-5-6 Институции и успуги

(1) Институции за управление на водата
"Напоителни системи" ЕАД е акционерно дружество с единствен акционер МЗХГі. "НС"-ЕАД отговаря за управлениего, експмоатацията и поддрьжката на главните и второстепенните напоигелни сьорьжения. Фирмата има регионален полуавтономен клон в Сливен, който отговаря за пилотния район на канал М-3 Нова Загора. Сливенският клон контролира водата в обцина Нова Загора, kakто затова има по 1-2 служители във всяко село. Фирмата ckлючва договори с местните производители за доставяне на вода и извьршва поддрьжните действия, както по план, raka и по порьчка, в района на Средна Тунджа. В момента таксите за водоползване се начисляват и сьбират от "Напоителни системи" ЕАД на декар и според културите и на клиентите се предоставят някои консултантски и технически сьвети, свьрзани с поливното земеделие.

Националният сьвет по водите изцяло отговаря за управлението на водните ресурси и е вьзложил на "НС"-ЕАД доставката на вода за наполване на потребителите и експлоатацията и поддрьжката на системата. В МЗХП в София в управление "Растениевьдство" има отдел "Напояване", в който работят двама служители, чиято основна задача е координирането на законодагенни вьпроси. Институтьт по хидротехника и мелиорации кьм Селскостопанската академия в София е главният изследователски институт по поливното земеделиө и в момента се водят дискусии дали е вьзможно инсгитугьт да прөдоставя консултантски услуги за напояване и да подкрепя сдруженията на водоползвателите. Опитната станция в Стара Загора, която е била активен опитєн ценгьр за отглеждане на селскостопанските култури в поливни условия е загубила своите опитни служители, средства и жизнеспособност. Ивститугьт по хидротехника и мелиорации и опитната станция имат интересни

предожения за оказване на помощ в пиотния район в случай, че се поднови финансирането им.
(2) Сдружения на водоползвателите

В пииотния район М-3 в Нова Загора все още не са сьздадени сдружения на водоползвателите. Вьпреки че тази цел е поставена от националната и от местните служби на "НС"-ЕАД, сдружения на водоползвателите досега не са формирани. Клона на НС-ЕАД в Сливен изцяло отговаря за управлението на напоителните сьорьжения. През 1996r. клоньт е водии предварителяи дискусии вьз всяко село за сьздаване на СВП. Вьпреки това в моменга няма сгимули за тяхното формиране, поради ниското тьрсене на напоявани култури и ограничените канали за продажба, високите цени на водата и влошеното сьстояние на напоителните съорьжения. Тези факти заедно с нисkoro доверие сред производителите и подозрението кьм формиране на групи, финансирано от дьржавата, обезкуражават създаването на СВП в пилотния район.

За съжаление, централно поставените условия и настояване, подкрепяни от Световната банка, за регистриране на опрөделен брой СВП през 1996г. отвлякоха вниманието от регистрацията от технологичния принцип кьм принципа за регистрация на база село. Стоил войвода и Кортен са пример за села, при които попходьт е на база кооперация, и те са найголемите потребители на вода от системата M-3. Bcяkо едно or тях е организирало поредица от среци, но нито өдна от тях не е довела до регистрация на СВП. Не е желателна регистрация на база село и (за щастие) тя засега е отложена в очакване на нови насоки и приемане на закон за СВП, който е предоставен за разглеждане на правителството и парламента.
(3) Консултантски услуги

През 1996г. МЗХП вьвежда идента за консултантски услуги по европейски стандарт, която ө получила голяма подкрепа от Програма ФАР. Кьм управление "Проучване, образование и развитие" в МЗХП е обособен отдел "Консултантски услуги. Мрежата от служби съдьржа 19 центьра в цялата страна като пет специалисти са разпределени от бивиите опитни станции. МЗХП и Програма ФАР възнамеряват през 1997r. службите да станат 25, а до 2000r. броят им да достигне 100. Тези "местни служби за консултации" имат за цел да предоставят

консултантски услуги на производителите по въпроси, свьрзани с животновьдство и растениевьдство, счетоводство и управление на финансите, проектиране и бизнес планиране.

19 те опитни станции се надяват да успеят да запазят вьзможностите си да изпробват и демонстрираг нови сортове, породи и техники и да поддьржат изследователскитө връзки със Селскостопанската академия. Най-близо до пилотния район Нова Загора е консултанrската служба в Ямбол, която е известна с отличния си старт при поемането на ролята на консудтант. Службата в Ямбол донякьде се самофинансира ирез отлеждането и продажбата на семена. Петимата експерти в службата обслужват район в радиус от 30 km и това це бьде най-важната опитна станция в мрежата в пилотния район М-3. Планира се сьздаването на консултантска служба в Сливен през 1997т., а веднага след това и в Нова Загора. Това начинание за увеличаване на консултантските услуги на местно общинско ниво е важна стьпка кьм задоволяването на нуждите на селскостопанските производители от информация и техническа помоц. През пьрвите месеци след огкриването службата в Ямбол е обслужвала предимно дребни производители, които са тьрсили сьвет за управлението на малки производствени парцели, за суровини и огллеждане на културите. Консултантските услуги са важна врьзка за дребните производители, вьпреки че службите са изправени пред сериозни предизвикателства при обслужването и на едрите производители и коoперациите.

В страната има 40 официално регистрирани изследователски институга и опитни станции, симно повлияни от бивиите структури, организирани по стоковите направления и всяка една от тях е в различен етап на развитие. Освен проблемите по напояването, изброени по-горе, станциите с най-тесни технически и географски врьзки с пииотния район са: Опитна станиия по овоцарство в Поморие, Институт по прасковите в САивен, Станция за животновьдство в Стара Загора, опитна станция по селскостопански машини в Елхово и разсапника за овошки в Плевен.

Селскостопанският факултет в Пловдив е националният центьр за висше образование и обучение по селскостопански науки. В Нова Загора е разположен Селскостопански техникум с 500 ученици, който получава финансови средства от МЗХП, а учебната програма се определя от

Министерство на образованието. 8 него се обучават ученици от цяла Югоизточна Бьлгария, за да получат подготовка по селскостопанска механика и основни похвати при животновъдството и растениевьдcrboro.

## 1-5-7 Земеделски кредит

(1) Банкови финансови услуги

Банките, които извършват финансови услуги за селскостопански, тьровски и промишлени дейности в пилотния район, са Обединена бьлгарска банка (ОББ) (дьржавна), Централна кооператияна банка (LКББ) (частна, акционери - Сьюза на земеделските кооперации и 29 кооперации и винзавод "Гьмза"). Тези банки имат клонове в Нова Загора, а ЦКБ има клон в Кортен.

В момента само ЦКБ предоставя финансови услуги на селскостопанските производители. Земедепски кредит обаче нө се използва, тьй като няма кииенти за тази услуга. Аихвеният процент, определен от БНБ, в момента е $180 \%$, raka че минималният лихвен процент на банката е $188 \%$ и повече. За отпускане на заем са необходими допьлнителни гаранцци като селскостопански машини, сьорьжения и култури.
(2) Кредитни kooneрации

Неотдавна в района е сьздадена кредитена кооперация "Кълн" в Нова Загора по схемата на фонд "Земеделски капитал". Кооперацията е организирана от 100 дребни стопани, които имат нотариални аkroве и се занимават сьс земеделие в община Нова Загора.

Аимитьт на кредита е 20,000 екю на стопанин, а срокьт му е една година. Изключение е лихвеният процент, който е определен на $54 \%$ годиино, което е около една четвьрт от лихвата на тьрговските банки. Kооперацията ще започне да функционира в началото на декември 1996r. Кооперацията се управлява ог своите членове под надзора на Програма ФАР и МЗХГІ.

## 1.6 Състояние на инфраструктурата

## 1-6-1 Напоявани плоиии

Пилотнит район е разположен в западната част на община Нова Загора на юг от главен канал М-3, на запад от дюкера при Нова Загора и на север от р. Блатница. Районьт може да получава вода за напояване от открит канал ики от трьбопроводи от главен канал М-3 или дlокера при Нова Загора, които се експмоатират от "Напоителни системи". Площите, снабдени с канали иии трьбопроводи, са описани по-долу, а подробностите са дадени в Таблица $\mathbf{J - 2 - 5}$, Приложение J).

| Иוме на канала | Прилежаща площ | Бележки |
| :---: | :---: | :---: |
| М-3 Гл. канал (директно водовземане) | 26,676 дka | открит канал |
| дюкер "Нова Загора" | 11,029 дka | подземна мрежа |
| ГА.трьбопровод No. 1 | 7,661 дka | подземна мрежа |
| Гк.трьбопровод No. 2 | 5,040 дka | подземна мрөжа |
| ГА.трьбопровод No. 3 | 46,525 дka | подземна мрежа |
| Га.трьбопровод No. 4 | 35,069 дka | подземна мрежа |

## 1-6.2 Главни напоителни сьорьжения

Пилотният район се снабдява с вода за напояване от яз. "Жребчево" чрез южната водовземна кула подаваща вода в Кортенския тунел. В края на Кортенския тунел водата се разделя на два канала - главен канал М-2 за източната част на Нова Загора и за блок Млекарево-Пьдарево и главен канал М-3 за западната част на Нова Загора. Изграждането на дђкера при Нова Загора, който е едино от второстепенните отклонения ог главен канал М-2, все още не е завьршило, но дюкерьу осигурява вода за напояване за с.Кортен и град Нова Загора от пимотния район и c. Млекарево извьн пилотния район.

Главните напоителни сьорьжения в пилотния район са разгледани подолу.

## (1) Главон канал М-3

Главен канал М-3 е с дьлжина около 9.9 km , според проектантските схеми и има открита облицована с монолитна бетонова облицовка цимент част, която има следните параметри:

|  | Земена основа | Cкалнаоснова |
| :--- | :---: | :---: |
| Широчина на дьното на канала | 1.00 m | 2.10 m |
| Дьлбочина на канала | 2.00 m | 2.00 m |
| Наклон на откосите на канала | $1: 1.50$ | $1: 0.67$ |

На главен канал М-З има четири отклонания за главни тръбопроводи, няколко малки директни водовземания, един мост-канал и три дюккера.

Отклоненията за за главните трьбопроводи имат саваци за контролиране на количеството на протичащата вода, kakто е показано по-долу:

| Име | Размерина савака |
| :--- | :--- |
| Orkлонение No 1 | $1,000 \times 1,400 \mathrm{~mm}$ |
| Orkлонение No 2 | $1,000 \times 1,500 \mathrm{~mm}$ |
|  | $1,500 \times 1,500 \mathrm{Mm}$ |
| Orклонение No 3 | $1,500 \times 2,000 \mathrm{~mm}$ |
| Oтkлонение No 4 | $2,000 \times 2,200 \mathrm{~mm}$ |

Директните водовземания са изградени ог стоманени трьби и клапани за контролиране на протичащата вода. На отклоненията обаче няма измервателни устройства. Всички дюкери са от две нитки ог стоманени трьби, а през последните три години са изградени нови трьби за всеки дюкер.

Дlokep No 1 близо до Асеновец пресича язовира, която е изграден от бивиия кооператив в се експлоатира от службата в Асеновец. Този язовир има свой собствен водосборен басейн и напоителени канали, вьпреки че е проектиран да получава вода от главен канал М-3 за пьлно осигуряване е вода за напояване на прилежащата му пмощ.

## (2) Главен трьбопровод

Главните трьбопроводи са направени от стоманени трьби (CT) и предварително напрегнати стомано-бетонови трьби (ПНСТБ) с размери:

| име | Диаметьр | Обща дьлжина | Вид на трьбите |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | мм | м |  |
| ГА.трьболровод No1 | 630 | 1,460 | CT |
| ГА.трьбопровод No2 | 630.530 | 3,056 | CT |
| ГА.трьбопровод No3 | 1,400-800 | 19,012 | СТ ипНСТ |
| ГА.трьбопровод No4 | 2,020-1,200 | 11,726 | СТ и ІННСТ¢ |

Главните трьбопроводи No 3 и 4 имат еднакви савачни клапани, разделяци напоявания блок при пресичането на важните транспортни сьорьжения като железопьтни линии и национални пьтища за спиране на водния поток при спешни случаи, но няма измервателни устройства.
(3) Главен канал М-2 и дюкер"Нова Загора" Началото на главен канал М-2 е сепаратора при изхода на Кортенския тунел. М-2 е проектиран да доставя вода за напояване за източната част на обиина Нова Загора и блок Млекарево-Пьдарево. Ot него обаче са завьршени само $3,429 \mathrm{M}$ от началото му до началната точка на Новозагорския дюкер. Размерите на главен канал М-2 са следните:

|  | Земна основа | Ckална основа |
| :--- | :---: | ---: |
| Ширина на дьното на канала | 1.40 M | 5.25 M |
| Дълбочина на канала | 3.50 M | 3.50 M |
| Наклон на откосите | $1: 2.0$ | $1: 0.5$ |

Дюкерьт е вия водопреносима структура за прекосяване на peka, пьт иии железопьтна линия, разположени на ниско ниво. По принцип няма случай на взимане на водата от трьбата на дlokepa, но гьй като Новозагорският дlокер е дьльг, около 10 km , то се черпи вода и от тръбата в главната част на дюкера. Размерите на Новозагорския дюкер ca:

Дьлжина на дюкера
Диаметьр на alokepa
$8,220 \mathrm{M}$
$2 \times 2,420$ мм в диаметьр

## 1.6 .3 Вътрешно стопански напоителни съорьжения

В стопанствата има два вида напоителни сьорьжения: открити канали и трьбопроводна мрежа за напояване с двжповални апарати, kрьгововъртящи машини и лентови машини. В момента се прилага само гравитачно напояване. Селскостопанската земя, която може да бъде напоявана гравитачно ики с различни машини е показана по-долу:

| Метод за напояване | Напоявана пиои | Проц.разпр. (1) | Прои.pa3n¢.(2) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Гравитачно | 26,676 дка | $20 \%$ | - |
| Крьгово-вьртяци машини | 23,500 дka | 18\% | 23\% |
| лентови машини | 22,400 дka | 17\% | 21\% |
| Дьждапарати | 59,424 дka | 45\% | 45\% |
| Всичко | 132,000 aka | 100\% | 100\% |

Параметрите на дьждовалната техника използвана в района са показани в таблицата по-долу:

| Парамөтри | Крьгово-вьртящи | лентови | Дьждапарати |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Обхват в метри | 365,395,454 m | 120 m | 48 m |
| Раб. налягане | 5.0 arm | 6,2 атм | 3.5 arm |
| Водно колич. | 50 до 70 Ncek | 30,6 $/$ cek | 3,39 A/cek |
| Разстояние между разпр.трьбопроводи | $\cdot$ | 83 m | 30 m |
| Разстояние между |  |  |  |
| хидрантите | 120 M | 76 m | 36 m |

C устройства за спиране на водата са оборудвани всички точкиотклоняване от главните трьбопроводи в разпределителните трьбопроводи както и при вьтренно-стопанската мрежа. Никьде обаче няма сорьжения за измерване на протичащата вода.

Ремонта и пордрьжката на сьорьженията в стопанствата (хидранти и трьби) си извьршват само на съорьженията необходими за следващото напояване. През 1996г. са били ремонтирани следните сьорьжения, а са биии направени заявки за ремот на почти същия брой сьорьжения.

| 110 хидранта | замянас нови хидранти |
| :--- | :--- |
| 40 хидранта | възстановяванө на камбанките |
|  | на хидрантите |
| 350 метра от трьбопроводите | замяна с нови трьби |

## 1-7 Състояние на okолната среда

## 1-7-1 Първично екологично изследване (ПЕИ)

Сьгласно наредбите на ЈICA и Бьлгария на базата на договор беше извьриено ПЕИ. За тази цел проучвателният екип подписа споразумение с Института по хидротехника и мелиорации (ИХМ). Съответните ekсперти в различни области се включиха в полевото проучване взеха проби и сьбраха данни за пилотния район.

За да се проучи настоящото състояние на екологичните параметри в пилотния район бяха взети проби от вьздуха и от водите, на които беше извьршен лабораторен анализ. Останалите параметри като почви, флора, фауна, здравен риск, културно наследство и др. бяха анализирани на базата на наличните данни. Отчетьт за сьстоянието на околната среда и вьзможното влияниө на реализацията на проекта, заедно с препорьки, беше предаден на проучвателния екип. По-долу са дадени кратки обяснения за местата, откьдето са взети водните и вьздушните проби, и в т. 1-7-2 са описани по-важните параметри. Местата, откьдето са взети пробите, са показани във Фиг. М-1, Приложения М.
(1) Вьздушни проби

Избрани бяха четири места, описани по-долу.

P1 в центьра на Нова Загора, показател за всички видове замьрсяване P2 при входа на фирма "ПТерла", показател за промишлено замьрсяване P3 в центьра на Корген, показател за населено място с промишленост

Парамөтрите за замьрсяване вьв всяка една точка са измервани с модерна подвижна лаборатория, собственост на МОС.
(2) Водни проби

Избрани бяха левет места, описани по-долу.

яз. "Жребчево", показател за качеството на водата за напояване напояване roчkа по горното течение на р. Блатница (преди изхода при сьорьжението за пречистване на отпадьчни води при Нова Загора), използвана за отводнителен канал, показатек за качеството на отводнителната вода
P4 точка по р. Блатница (след пречиствателното сьорьжение), показател за качеството на водата след пречистване
P5 точkа по долното течение на р. Блатница (моста при с. Богданово), показател за вьстановяване след замьрсяване

P7 изхода на подземна отводнителна система, показател за водата на подпочвена отводнителна вода
P8 плигьк кладенец в с. Стоил войвода, показател за качеството на подпочвените води
Р9 пиитьк кладенец в с. Загорци, nоказатек за качеството на подпочвените води

## 1-7-2 Резултати от изследването

(1) Качество на вьздуха Във всички точки измерваните параметри са под максималните допустими нива на концентрация, но в гр. Нова Загора е имало случаи на повисока концентрация на $\mathrm{SO}_{2}$. Срелните стойности обаче влизат в допустимите норми.
(2) Качество на водите

Според стойностите на тестуваните параметри водните проби са категоризирани на базана на Наредба Nо7. Само някои парамөтри на

някои места са имали стойност, по-висока ог $3^{\text {1a }}$ kateropия, останалите са $1^{\text {s }}$ и $2^{\text {р3 }}$ категория. Обобщените резултати от проучването на качеството на водата са показани в таблица Резулати от водни проби.
(3) Качество на почвите

Няма налични скороини данни за почвите в района. Според старите данни (1966r.) най-голям дял имат Livisols (44.5\%), следвани от Vertisols (37.8\%). Около $4.3 \%$ от почвите в района са солени. Не са отчетени проблеми с качеството на почвите.
(4) Културно наследство

Района на Нова Загора е изключително богат на древни археологичски обекти. Античните селища главно с погребални могиии са открити в селата Караново, Дядово, Езеро, Сьдиево, Асеновец и в самия град Нова Загора. Разкопките в района са започнали още през $20^{\text {te }}$ години. Освен праисторическите селица и погребалните могили са открити глинени предмети, хирургиески инструменти, метални контейнери и др. Тези открития разкриват обичаите и религиозните вярвания на хората от 6000 г. пр. н. е.

Работи ce no проекти за orkриване на тези ценности, финансирани от международни организации и от местното правителство.

## 1-7-3 1роблемни райони

Предвид резултатите оr тестовете на водата и въздуха, проблеми райони в момента няма. Процента на солени почви в района е ниськ kakто и на деретата, които не са обработваеми. Факторите за замьрсяване на водите са липсата на пречиствателни сьорьжения и неправилното третиране на твьрдите отпадьци в селата.

Основната грижа на района е наличието на многобройни исторически руини. По тази причина за всички строителни дейности е необходимна предварителна консулгация сьс сьответната организация, за да се избегне разрушаването на културното наследство в района.
Резултат от пробите за качеството на водата

| Not | Heswo | TMuTh |  | Onme Pr |  | mmax ${ }^{\text {a }}$ |  | Bnact Pa |  | $\square_{0 \times 19}$ |  | прйт Pe |  | Pener P7 |  | Tymat Ps |  | nmextpr |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| по Показател |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { croct } \\ \hline \end{array}$ |  | orom modr | $\begin{aligned} & \text { rover } \\ & \text { ropind } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 10004 \\ & \text { moor } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { matra } \\ \text { nogma } \end{array}$ | croa <br> moct | $\begin{array}{ll} \mathrm{narem} \\ \text { rocem } \end{array}$ | oroat noer |  | orow Hect | катropme | $000$ |  | ctoa noor |  | orof | nast |
| A. ФFSWYECXMOOKASATENK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H/4 | 10 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 22 | 11 | 32 | III | 69 | \% | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |
| 2 L | трамуои | $\cos$ | 1 | $5$ | 1 | ${ }^{6092}$ | 1 |  | 1 | $603$ | 1 | $\begin{aligned} & \text { nempo } \\ & \hline \end{aligned}$ | III | $\begin{array}{\|l\|} \hline 6002 \\ \hline \end{array}$ | 1. | $\begin{gathered} 602 \\ \text { Gengim } \\ \hline \end{gathered}$ | 1 |  | 1 |
| \% Exyc | ¢papyom | hama | - |  |  |  | - | - | - |  | . |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 Tracoganmer | macom | 451 | 1 | 48 | 1 | 790 | II | 769 | II | 830 | 11 | 808 | 1 | 790 | 11 | 1087 | 1 | 1588 | 18 |
| G. Aуmera peercusa | pH | 7.78 | ? | 7.8 | 1 | 7.88 | 1 | 7.59 | 1 | 7.9 | 1 | 7.97 | 1 | 7.181 | 1 | 7.21 | 1 | 7.09 | 1 |
| ¢ Мия | Gme | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Trensmoarya | $\sim$ | 9 | 1 | 10 | 1 | 11.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11.5 | 1 | 13.2 | 1 | 14 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ХИМИЧЕЕСКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106418 raspa | macher, in | 8 | - | 115 | - | 205 | - | $1 \infty$ | - | 210 | - | 185 | - | 185 | - | 255 | - | 385 | - |
| O6\% | Mracola | 1.6 | 1 | 23. | 1 | 4.9 | 1 | 4 | 1 | 4.2 | 1 | 3.3 | 1 | 3.9 | 1 | 5.7 | 1 | 7.7 | 11 |
| $20 \times 1000 \times 1$ | H/A | 17.73 | 1 | 17.73 | 1 | 180.28 | 1 | 74.46 | 1 | 85.1 | 1 | 167.37 | 1 | 56.73 | 1 | 78.01 | 1 | 367.7 | H |
| 3: | - $1 /$ | 0.565 | 1 | 20.28 | - | 8.023 | 11 | 4.19 | 1 | 4.29 | 1 | 1.24 | 1 | 2.15 | 11 | 25.31 | min | 30.08 | 18 |
|  | $\underline{\square}$ | - | 1 | 0.014 | i. | 0.037 | 11 | 0.037 | 11 | 0.027 | 11 | 0.02 | 1 | - | 1 | 0.005 | 1 | 0.003 | 1 |
| 5 Anconax | Hefa | 0.05 | 1 | 0.15 | 11 | 0.05 | 1 | 2 | 1 l | 1.8 | 1 | 2 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 1 | 0.05 | 1 |
| ¢ Happa | -1/ | 11 | n.e. | 10.8 | n.a | 64 | n.a | 64 | n. . $_{\text {. }}$ | 76 | n.a | 19 | n.a | 45 | n. 2 | 33.3 | n.a | 34.5 | n.a |
| 7,500 | H/ $/$ | 0.015 | I! | <0.070 | 111 | 0.08 |  | 0.061 | III | 0 | m | 10.012 | \% | 0.056 | 1 l | 0.01 | 131 | 0.001 | $\square 1$ |
| 8 डисаобокати | H/A | 152.6 | n.a. | 222.7 | n.a. | 424 | n.a | 426 | n.a. | 488 | n.a | 408.8 | ก.a. | 387.5 | n. 1 | 430.2 | п.a | 4888.5 | n.a, |
| 9 \% $\mathrm{BOO}_{8}$ | \%/A | 1.72 | $!$ | 4.18 | 1 | 5.82 |  | 17.5 | , | 8.18 | 11 | 128 | ! | 1:38 | 11 | i.32 | n | 1.64 | 1 |
| 1000 | - | 19 | 1 | 28 | 11 | 40 |  | 30 | 1 | 32 | 8 | 6 | I | 14 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 |
| IIICycroucrepmen noymer | \% | 10 | 1 | 11 | 1 | 16 |  | 22 | 1 | 32 | 11 | 61 | 1 | 15 | 1 |  | - | , | 1 |

[^0]
## ГЛАВА 2. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПИЛОТНИЯ РАЙОН

## 2-1 Основни положения за развитие на пилотния район

## 2.1-1 Стратегия за развичие на пилотния район

(1) Макроикономически подход за увеличаване на селскостопанското производство
Нестабилното маkроикономическо сьстояние в Бьлгария в моменга е причинено главно от натрупаните плащания по вънилния дьлг, закьснялата реформа в социално-икономическата структура, боджетният дефицит и ниското производство от икономическите дейности като промишленост и селско стопанство след прехода кьм пазарно ориентираната икономическа система през 1989г. Спадьт на производствого оказва най-голямо влияние вьрху стабилното макроикономическо сьстояние. В момента Бьлария внася браино и други продукти и животьт на населениөто се подкрепя сьс стоки от внос. Цените варират според курса на лева кьм долара. От май 1996 r . стойността на лева спрямо долара продьлжава да пада и инфлацията се увеличава. През декември ekсперт икономист от Академията на науките обяви, че Бьлгария е в период на хиперинфлация.

МВФ е предложил на бьларското правителство вьвеждане на валутен борд за развитие на стабинна икономика. Поради паричната стратегия обаче това вероятно няма да е достатьчно за вьзстановяване на икономическите условия. Makpоикономиката все още е нестабилна поради липсата на производство. За най-важно се смята възстановяването на местното селскостопанско и промишлено производство. Селскостопанските и промишлените стратегии за увеличаване на производството и тяхното прилагане са необходими за стабииииране на националната макроикономика.

По тази причина проектьт се стреми кьм "увеличаване на селckoстопанското производство" като главна цел при разработването на стратегия за развитие на селското стопанство. Като kparkосрочна стратегия се очаква местното гьрсене да се вьзстанови. Естествено, за да се постигне икономически растеж, е необходимо да се разгледа и експорт-

ната стратегия за селскостопански пооукти и техните преработени субпродукти.

Смята се, че Бьлгария има потенциал да произвежда селскостопански продукти с високо качество и ниски цени, които могат да бьдат kонкурентноспособни в международната тьровия. Това обаче зависи от преструkтурирането в организацията на селскостопанските дейности и прилагането на нови технологии в селското стопанство.

Врьзките межау макроикономическите проблеми и реализацията на проекта в пазарно-ориентирана икономика са показани вьв Фиг. III-2-1.

Cenckостопанският cekrop е ог изключително значение за икономическоэо развитие на България и неговото поощряване и реформи са важна задача при адаптирането на нацията кьм пазарно-ориентирана икономика. Плановете за реформа в селското стопанство включват обрьщане на особено внимание на собствеността вьрху земята, инвестициите, услугите, приватизацията на селскостопанските преработвателни предприятия и пазарните системи. Челта на аграрната реформа е да се развият нови производствени, преработвателни и пазарни системи, които да бьдат конкурентноспособни на международните.

В момента се извьршват много промени и нови преструkryрирането е от изkлючително значение. Необходимо е да се обърне внимание на nодкрепата на селското стопанство чрез научна дейност, услуги, планиране, пазарна информация, снабдяване с материали, закупуване и предоставяне на услуги с маиини и преработване. Необходими са желание за политическо реорганизиране и предоставяне на средства or правителството за преквалифициране и преориентиране.

Основният проблем в аграрната реформа е забавянето на вьзстановяването на собствеността на земята. Плановете на поземлените комисии за реституцията на земята в цялата страна е процеса да бьде завьриен до края на 1998r. При предпроектното проучване се приема, че рестигуцията е завьриена. Когато тя бьде завьршена, все още ще сьществуват проблеми с разпокьсаните парцели, които трябва да бьдат окрупнени, сьс собствениците, които не живеят в района на призежаваната земя и с настоящите притежавани дребни стопанства. В пилотния район средният

размер на притежаваната земя е $2.5 \times$ а, а около $60 \%$ ог земята принадлежи на хора, които живеят извън района. По тази причина земеделците наемат земята от огсьстваците й собственици. През ноември 1996г. е приет Закон за арендата. Той позволява аренден периол от минимум 4 до максимум 50 години. В момента договориче за аренда се ckлюочват за всяка една година.

## (2) Основни положения при развитието на селското стопанство

a) Пьрва мярkа: Сьздаване на ясни права за собственост вьрху cenckоcroпанската земя
Основните проблеми в бьлгарското селско стопанство са причинени от настоящата система за собственост на селскостопанската земя. В момента по-голямата част от селскостопанската земя е с право на временна собственост и повечето от новите "собственици" все още не са получики право на собственост вьрху земята си.

Приможението на Закона за арендата ще подобри ситуацията при огдаването на земята под аренда и би трябвало да спомогне за увеличаването kakто на обрабогваните плоци, така и на земята, обработвана от частни стопани. Но това все оце няма да разреши основните проблеми. Без изяснени права на собственост върху селсkосronанската земя ще се наблюдават следните проблеми:

1. Стопаните не се чувстват обвьрзани сьс земята и нямат стимул да се занимават сьс селскостопанско производство.
2. Поради правата за временно ползване стопаните нямат стимул за инвестиране в земя, сгради, животни и машини.
3. Поради неясностите в правата на собственост капиталните инвестиции не са осигурени
4. След установяване на правата на собственост все още има проблеми гьй като парцелите са разпокьсани. Необходимо е спеино да се приемат наредби и дьржавните служби да започнат работа по следвация етап - комасацията на земята.
5. За да се увеличи средният размер на стопанствата необходимо е да се разработи закон за гьрговия сьс земя и да се определи организацията, която ще отговаря за приагането на закона.


б) Bтора мярка: земеделски кредит

Kогато правата на собственост вьрху селскостопанската земя бьдат установени, стопаните ие имат стимул да инвестират в собствената си земя. За тази цел ще бьде необходимо сьздаванөто на система за земеделски кредит при разумен лихвен процент, за да се стимулират инвестициите в сьорьжения и селскостопански машини. В момента наличните маиини се пригежават ог kооперациите и са иии амортизирани или с неподходящи размери за частните стопани. По тази причина са необходими нови инвестиции.
в) Трета мярка: инфраструктура

За да се сьздадат стимули за селските стопани да отглеждат печеливши култури и да увеличават kачеството на продукцията, е необходимо е разнообразие в земеделската система. Напоителните сьорьжения трябва да бьдат пригодени кьм новия размер на стопанствата, кьм засадените плоци и кьм видовете култури. За да се поощри създаването на Сдружения на водоползвателите и да се направи експлоатацията и поддрьжката пю-лесна, необходимо е инсталирането на измервателни устройства и на нови трьбопроводи. Сегашните напоителни системи са проектирани за големи кооперативи (над 1,000 ха), а не за новопоявяващите се частни стопани.
г) Четвьрта мярка: сьздаване на организации на частните земеделски стопани с разнообразни функции
Сьществуваците земеделски организации са само производствени сьюзи. Необходимо е сьздаването на нови организации на частните земеделски стопани, за да се стимулира конкурентноспособно селскостопанско производство, насочено кьм пазара. Новите оргакизации трябва да включват не само призводствените сьюзи, но и равномерно разпределение на печалбиге вьз основа на принципите на конкуренцияга; ге трябва ла имат и пазарни и кредитни функцин. Ще трябва да се разработят правилници и да се предприемат мерки за развитието на тези автономни равноправни организации.
д) Пета мярка: Подобряване на институциите и услугите за поощряване на система за разнообразно селскостопанско производство
Сьздаването на нови институции и подкрепата на услугите и информационните мрежи це играят особено важна роля при сьздаването на

стимули за производителите да подобряват качеството и да вьвеждат системи за производство на различни видове продукєция, за да отговорят на нуждите на потребителите и за да се подбират и произвеждат пазарни култури kakто за вьтреиниге, така и за вьнините пазари.
e) UЈеста мярка: Ekcnoprно ориентирани селскостопански предприятия За па се премине от производствена система, ориентирана кьм "качество", а не кьм "Количество", ще бьде необходимо вьвеждането на правинници и стандартизация на качествения контрол и определянето на качеството на продукцията. Ускоряването на привагизацията на сеnсkостопанските предприятия, възстанояваването на сьорьженията им, подобряването на управлениято им и повишаване на производствената система, за да отговаря тя на изискванията на международните пазари ще дадат вьзможност за развитие на стандартен, експортно-ориентиран селско-стопански сектор.

## 2-1-2 Местен принос за пилотния проекя

За да се проучат потребностите на местните хора, бяха проведени редица срещи с кмета и зам. кмета на община Нова Загора, kakro и с кметовете на останалите села, свързани с проекға, сьс земеделските кооперации, частни стопани и членове на поземлените комисии. Участието в проучванөто беше доста активно и местните рьководители бяха готови да представят всякаква подkрепа за реализацията на проекта.

Изискванията и предложенията на местните хора са обхванати в следващите компоненти на проекта.

## 2-2 Компоненти на проекта

## 2-2-1 Основни функции на пилотния проект

Пилотният проект ще служи за модел за пазарно-ориенвираната аграрна реформа в пилотния район, както и в други райони в България, Пимотният район ще станө модел за селскостопански район в Бьлгария, найвече за стимулирането на селско стопанство в напреднал етап на развитие. Функциите на пилотния проект включват: ниски разходи за 8ьзстановяване на напоителните системи, сьздаване на сдружения на

волоползвателите, пазарна система в напреднал өтап на развитие, сьтрудничество за консигнация на продукцията, развитие на нови земеделски организации, качествени селскостопански машини и високи земеделски технологии, ползващи се с подкрепата на институциите и службите за предоставяне на услуги.

Стратегиите за развитие на селското стопанство в пилотния район се концентрирая вьрху стимулирането на системи за едромащабно земеделие за отглеждане на зьрнени култури, поощряване на животновьдствого, по-високо производство на фуражна царевица в района и подобряване на услугите.

Основните функции на свцествуващите кооперации са ограничени до производствени кооперации за закупуване на селскостопански материали и за общо ползване на земята. Другите функции на земеделските организации като маркетинг и кредитиране остава да бьдат вьведени в бьдеще. Планира се започването на проект на ЕБВР за вьзстановяване на тьржището в Сливен през 1997г. Този проект може да бъде свързан с настоящия за заздравяване на пазарните мрежи в пилотния район. Пазарните характеристики сьщо трябва да бьдат разглелани чрез потребителските пазари.

Системата от главни канали е облицована, следователно за вьтрешностопанската мрежаможе да бьде предложено, кьдето това е уместно, да се изгради система от трьбопроводи. Ще бъдат сьздадени сдружения на водоползвателите за по-лесно експлоатиране на напоителните сьорьжения, за намаляване на таксите за водоползване и за подобряване на използването на водата. Сдруженията на водоползвателите трябва сами да експиоатират своите сьорьжения. Те могат да се грижат и за развитието на вьтрешно-стопанската мрежа в сдружението.

## 2-2-2 Компоненти на проекта

За да се подобри сьстоянието на пазарите за селскостопански продукъи, много важна е информацията за пазарите и цените на дребно, за количествата, за цените на материалите и за наличните машини. Сыществуващата информационна система за цени на дребно на селско-

стопански стоки и цени и количества на тьржището в Сливен ще бьде активизирана, за да предоставя информация в пилотния район.

По отношение на селскостопанския сеkтор е необходимо местната власт да подкрепи стопаните и консултанските услуги. Целта е да се поощри децентрализацията и пманирането, което да отговаря на нуждите в района.

В момента международни организации предоставят различни видове помощ. Това са найвече Световната банка, Програма ФАР, ЕБВР, които предоставят средства и идеи, които да подпомогнат преструктурирането на пазарите и селскостопанските организации, като на частните стопани те предоставят кредити.

За да отговорят на новите изисквания на пазарната икономика, управлението на стопанствата и пазарните системи ще трябва да бьдат преструктурирани. Подобреното качество на консултантските услуги, научната дейност и допьлнителните услуги ще са необходими за новите земеделски гехнологии и са важни компоненти от развитието на институциите.

Възстановяването на напояването се смята за важен фактор не само за увеличаване на добивите, но и за подобряване на качеството и за тоощряване на използването на сьорьжения.

Функциите на піиотния район са да се предоставя институционална подкрепа на високо ниво за стопаните и техните организации, да им се дава необходимата информация за земеделие, управление, маркетинг и други селскостопански дейности. Пазарните функции на земеделските организации са важен фактор за намирането на места за реализация на продукцията.

По-долу изброените шест елемента са избрани за компоненти от реализацията на проекта. Взаимоврьзката между тях и другите свьрзани фактори са показани вьв Фигура III-2-2.

(1) Преструктуриране на земеделските организации (Допускане за бьдещия вид и размер на земеделските домакинства) В момента населението на България намалява с около $1.5 \%$ голишно поради ниската раждаемост. В селските райони се наблюдава тенденция младото поколение да мигрира кьм градовете. В района на Нова Загора населението намалява с около $5 \%$ годишно. Вьз основа на анализ на тенденциите при населениөто, смята сө, че за период от десет години населението на обиина Нова Загора ще намалео с около $22 \%$. В рөзулгат на това броят на земеделските домакинства ще намалее. Необходимо е да се стимулира развитието на селското сronанство в селските райони, за да се привлече младото население за участие в земеделието. Поради намаляването на броя на стопанстванта обаче. необходимо е да се увеличи размерьт на селскостопанската земя на домакинство и броят на стопаниге, които се занимават постоянно сьс земеделие.

Поради настоящата система за реституция на земята на собствениците и техните наследници размерьт на земята на домакинство е мальk около 2-3 ха, което не е подходяща единица за икономическа дейност. Освен това притежаваната земя е разпрьсната на няколко парцела В пилотния район над $60 \%$ от земята е собственост на хора, които не живеят в района. Поради тези условия улравлението на обработваемата земя значително се усложнява. Стопанствата се сьстоят от следните три категории.

| Притежавана земя | Обработвани париели | Размер |
| :--- | :--- | :--- |
| (Право на временно | Включително земя | Обцо обработваема |
| ползване) | под аренда | земя на домакинство |
| Разпрьсната на | Разпрьсната на |  |
| няколко места | няколко места |  |

Много от хората в пиоония район са членове на земеделски kооперации, на не взимат директно участие в дейността, а отдават земята си под аренда на кооперациите и само получават наем за земята си. Подобни "земеделци" се отчитат karo земеделци в статистическите данни, но над $50 \%$ от всички стопани не участват диряктно в земеделието. В момента около $70 \%$ от проектния район се управлява от земеделските коопера-

ции. Някон от кооперациите се управляват и контролират or трупа от няколко рьководители, подобно на бившияе колективни стопанства.

При тези сложни условия, при наличието на старите колективни струкпури и системата за реституция на земята, земеделците нямат стимули да произвеждат селскостопански продукти. За в бъдеще земеделските кооперации (старият вид) ще се разпаднат на отделни частни стопани. Реорганизацията на частните стопанства ще бьде формата на арендуване и формиране на дружества. Новият вид частни земеделски организации трябва да бьдат пооцрявани kaто се изисква не само формирането на производствени сдружения, но и добавяне на функции като маркетинг и пласмент, кредитиране и даване на селскостопански машини под наем едни на други. Очаква се, че около $40 \%$ от пииотния район, вместо сегашните $70 \%$, ще се управляват от земеделскте кооперации. Броят на частните стопани ще се увеличава, kakто и размерьт на стопанствата им.
(2) Подобряване на консултантските услуги за земеделски технологии
a) Сьздаване на центьр за селскостопански машини

Селскостопанските маиини, които се използват в момента са голямо габаритни. Това са машините, използвани от бившите кооперативи, пригодени за едромащабно земеделие. За в бьдеще ще бъде необходимо осигурвването на средномащабни машини за частните стопани, чиито стопанства са в размер на около 40 ха. Икономическата ситуация в момента не е благоприятна за закупуване на такива маиини от частните стопани, освен ако няма финансова подкрепа под формата на земеделски кредит или заем. Като спешна мярка за ускоряване и поощряване на новите организации на частните стопани и за подобряване на условията на управление на стопанствата, вьвеждането и осигуряването на средномащабни машини директно ще се отрази вьрху пазарно-ориентираното селско стопанство. По тази причина е предложено сьздаването на центьр за селскостопански маиини, заедно с ремонтна работилница и магазин за резервни части заедно с центьр за консултантски услуги в община Нова Загора. Неговите функции ще бьдат отдаване на машините под наем на частните стопани.
6) Подобряване на консултантските услуги за овоцарствого

За да се активизира пазарно-ориентираното селско стопанство, се пианира реализацията на проекг на ЕБВР за изграждане на тьржица в Сливен и Стара Загора. Овощарството изисква много грижи и скьпи материали, но може да бьде доходоносно за стопаните (изисква големи разходи, но и печалбата е висока). Тьй като се предзижда въвеждането на селскостопански маиини с подходяи размер, може да се очаква да се постигне определено ниво на механизация на овощарските дейности. Безработицата е доста висоka, но е вьзможно чрез вьвеждането на интензивно земеделие да се осигурят работни места в района. Необходимо е консултантските услуги, свьрзани с овощарството, да бьдат подобрени и преработвателите отново да започнат да изкупуват продукцията.
в) Сьздаване на демонстрационни стопанства Главната цел на центьра за консултангски услуги е да подкрепят и да разпространяват селскостопанските технологии сред земеделиите. За да се постигне и подсили ефеkra оr разпространяването на земеделските технологии, необходимо е сьздаването на демонстрационни стопанства в най-важните села, за да се показват нови умения на местните стопани, особено по отношение на овощарството.
(3) Изграждане на Агробизнес информационен иентьр (АБИЦ)

За да се пооцри желанието на земеделците да участват в пазарноориентирано земеделие, важно е да им бьде предоставяна достатьчна информация за селскостопанското производство. Цените и количествата на селскостопанската продукция са особено важни за стопаните и най-вече точна и навременна информация за гьржището в Сливен. Това ще подпомогне тяхното развитие в пазарно-ориентираната икономика. В момента информационната система на МЗХП предоставя информация, свьрзана с дьржавните преработавателни предприятия, особено за изкупната цена на суровините и забавянето на плащанията. Информация за цените на дребно на селскостопанските стоки и материалите се предоставят от САПИ. Освен това проектьт за вьзстановяване на тьржищата сьщо предвижда предоставяне на информация за цените и количествата. Когато проекта започне да действа се предвижда изграждането на информационен центьр за сьздаване на постоянна врьзка посредством компютьрна система за контакт сьс съцествуваците бази

данни и за предоставяне на тази информация на стопаните. Този информационен центьр ще сө нарича Агробизнес информационен центьр (АБИL).

За да се активира този АбИЦ, е еобходимо да се продоставя повече информация за консултанските услуги и схемите за напояване, определени от "Напоителни системи". Неотдавна е приет Закона за арендата и се работи вьрху проектозакон за сдруженията на водоползвателите, чииго сьдьржание, функции и регистрачия са особено важни за земеделците. До моменга не са регистрирани СВП, така че информацията и напьтствията по системата за регистрация е ог особено значение за пооцряването на стопаните да регистрират подобни спружения. Важна е и информацията за подаване на молби за кредит от частните стопани, която се предоставя от Програма ФАР.

Тази информация ще се предоставя чрөз пресата мии радиото, а понякога в информационния центьр ики в селата могат да бьдат организирани лекции или курсове.
(4) Подобряване на системите за маркетинг и пласмент В момента ЕБBP и OTC работят по проект за изграждане на тьржища. По време на пьрвата фаза се работи вьрху четири проектни обекта - Сливен, Стара Загора, Хасково и Пловдив. За да се свьржат и активират тьржищата в Сливен, на около 38 km на изток, и в Стара Загора, на около 45 на запад от пилотния район, е еобходимо да се стимулира производството на плодове и зеленчуци в пилотния район. В село Кортен има едромащабна хладина инсталация. Тя може ефективно да бьде използвана като сьбирателен пункт за пмодове и зеленчуци с допьднителни сьорьжения за сортиране по качество и пакетиране. Очаква сө цените на продуктите на тьржищөто в Сливен да се покачат след вьвеждането на системи за контрол вьрху качеството.

Зьрнените култури са основните отглеждани култури в пимотния район, но няма достатьчни складови бази. По тази причина зьрното се доставя в мелниците директно след прибиране на реколтата без да се извьрива контрол вьрху качеството. Тьй като се очаква производството на зьрно да се увеличи, ще бьде необходимо изграждането на допьлнителни вьтрешно-стопански складови бази.
(5) Подобряване на структурите за управление на водата и създаванө на сдружения на водоползвателите
Световната банка работи по проект за преструктуриране на напоителните системи чрез прехвърляне на управлението, експмоатацията и поддрьжката на самите стопани. Oчаква се да се подобри работата по доставката на водата и ефективността в използването й чрез формиране на сдружения на водоползвателите в цялата страна. До момента в пилотния район такива сдружения не са регистрирани. Сьздаването на сдруженията трябва да се координира с подготвяния сега проект на Световната банка.

За да се подобри управлението на водата в целия пилотен район, е необходимо да се пооцряват структурите за управление на водата и да се подобрят както сьстоянието на сьорьженията така и организациите, които са ангажирани с координирането на доставката на вода за напояване между НС-ЕАД kaто снабдител и стопаните като потребители. Обцината в Нова Загора трябва да участва в координацията между "Напоителни системи" и CBП. За да се активира ползването на вода за напояване и автономното управление на напоителните сьорьжения, е необходимо сдруженията на водоползвателите да бьдат формирани по протежение на нагюителната мрежа. Клоньт на "Напоителни системи" в Сливен трябва да дава консултации за регистрирането на СВП сьгласно Закона за сдруженията на водоползвателите, който се изготвя от МЗХП.
(6) Вьзстановяване и подобряване на напоителнитө сьорьжения Необходимо е напоителнитө сьорьжения да бъдат вьзстановени, за да се намали загубата на вода, да се увеличи ефективността им и да се улесни работата по експлоатацията и поддрьжката им.

Има предпожение експлоатацията и поддрьжката на напоителните сьорьжения в стопанствата да се вьзложи на самите сдружения на водоползвателите. Вьзстановяването и подобрителните дейности по тръбопроводната мрежа при малките по размер стопанства трябва да бъде извьршена по такьв начин, че да отговаря на условията на СВП.

## 2-2-3 Приоритетни компоненти за предприемане на конrрамерки

(1) Изгражлане на Ценгьр за агроуслуги

Предвид кризата в селското стопанство в Бьлгария, е необходимо да се вземат мерки, за да се постигне бърз резултаг сьс сравнително малки инвестиции. Измежау шестте изброени компоненти на проеkra приоритет се дава на изграждането на Агробизнес информационен центьр и Служба за консултантски услуги и най-вече на станция за селскостопански услуги с машини. За да бъдат те ефективни и полезни за земеделиите беше предложено тези два компонента да бьдат обединени под общото название Центьр за агроуслуги.

От служителите в гози центьр обачө се изисква да имат познания за компютьризираните бази данни, за ефективни управленчески технологии за сьбиране на данни и опит в маркетинга и селскостопанското управление. Успехьт на този центьр изцяло зависи ог способностите на служигелите в него, kоиrо ще имат нужда ог дьлғосрочно обучение от ekсперти с опит в тази област. Началните инвестиции няма да бьдат толкова големи, но познанията и технологиите са от особено значение. Затова пьрвоначалният подбор на служителите и тяхното обучение трябва да бьдат извьршени изключително прецизно.

Развитието на службата за консултантски услуги и най-вече на станцията за селсkостопански машини ще допринесе за получаване на високи добиви от селските стопани. Поради икономическата криза в момента стопаните няма да могат сами да закупят селскостопански машини. Те могат да бьдат закупени сьс средства от проекта, перо "Служба за консултански услуги", като тези средства да бъдат възвърнати чрез отдаване на машините под наем.

Функциитө на АБИЦ и службата за консултантски услуги са обобщени по-долу:
а) Изграждане на Агробизнес информационен центьр в община Нова Загора. Неговиге информационни функции включват събиране и разпространяване на:

1) Информация за пазарните цени и количествата продукция
2) Информация за машините: видове машини в наличност, срокове, местоположение и цени за ползване под наем;
3) Земеделски технологии: време за третиране с торове, пестициди и др.;
4) Информация за снабдяването с вода за напояване: врьзка между "Напоителни системи" Сливен, Нова Загора и СВП;
Информация от страна на снабдителя: схема за водоснабдяване, ротация на площите за напояване, данни за ремонға на сьорьже нията, информация за доставките на вода за напояване; Заявки за вода от СВП и стопаните;
5) Изграждане на компютьризирана система за база данни между МЗХп1, тьржището в Сливен, "Напоителни системи" Сливен, службите за консултангски услуги в Сливен, Ямбол, Стара и Нова Загора.;
6) Информация за новото законодателство, касаещо земеделците, и за държавните поограми за подпомагане.
б) Допьлнение кьм Службата за консултантски услуги и сьздаване на демонстративно стопанство в най-важните села
7) Да се открие Служба за консултантски услуги в община Нова Загора сьгласно предложението на Програма ФАР.
8) Целта на демонстрационните стопанства е да се покажат нови управленчески похвати и да се вьведат нови земеделски технологии за различните култури в района (зьрнени, зеленчуци, грозде, сльнчоглед и др.)
9) Сганцията за средномащабни селскостопански машини за частните стопани е необходима част от Службата за консултантски услуги заедно с отделите за ремонт и резервни части. Тя ще функционира на база система за даване на машините под наем на частните стопани.
(2) Необходимост от чуждестранни ekcперти за Центьра за агроуслуги Като неотложна мярkа е предложено изграждането на Центьр за агроуслуги, заедно с АБИЦ и Служба за консултантски услуги, кояго да включва станция за селскостопански машини. В началния etan ot развигието на Центьра за агроуслуги особено важно е служителите в него да имат необходимите способности и познания за функциониране на Центьра. Препорьчва се няколко опитни експерти да бьдат назначени за няколко години, за да обучават местните служители до ниво, при което те сами ще могат да поемат отговорността за управлението на

Центьра. Очаква се функционирането на Центьра да има ефект веднага, като това ще се постигне чрез назначаването на опитни експерти, които да извьршаг обучение без огкьсване от работа. Това е изключително необходимо за успешната работа на Ценгьра за агроуслуги.


[^0]:    Забеленос: Категориите са сыгласно Нараиба № 7 от $08.08 .15 e 6$ г.
    
    III категорория - вопа за наломавне
    

