**Економски факултет у суботици**

**УНИВЕРЗИТЕТ У новОМ садУ**



**семинарски рад**

*ПРЕДМЕТ: Аграрна политика Европске Уније*

*ТЕМА: Аграрна политика Србије*

***Професор:*** ***Студент:***

*Др Станислав Зекић*  *Стефан Лојпур, EEB048/20*

**Нови Сад, 2023.**

Садржај:

[Увод 1](#_Toc135345942)

[1. Развој и реформисање аграрне политике Србије 2](#_Toc135345943)

[2. Мере аграрне политике Србије 4](#_Toc135345944)

[3. Субвеније- подстицај пољопривредној производњи 6](#_Toc135345945)

[3.1. Спољнотрговинска политика у пољопривреди 8](#_Toc135345946)

[3.2. Политика робних резерви и складиштења 10](#_Toc135345947)

[3.3. Инвестициона и кредитна политика у пољопривреди и мере заштите политике 11](#_Toc135345948)

[4. Аграрна реформа 13](#_Toc135345949)

[5. Аграрни буџет 14](#_Toc135345950)

[6. Аграрни сектор Србије и међународне економске интеграције 15](#_Toc135345951)

[Закључак 16](#_Toc135345952)

[Литература 17](#_Toc135345953)

# Увод

Аграрна политика Србије обухвата и шире аспекте аграрне сфере и развоја села у земљи. Ово су неки од најважнијих елемената аграрне политике Србије: Србија активно подржава развој пољопривреде и села кроз различите програме и мере. Ово укључује финансирање и субвенционисање пољопривредних производња, набавку модерне технологије и механизације, обуку и образовање за пољопривреднике и пружање саветодавних услуга. Србија има стратегију за развој села и подстицање економског и социјалног напретка у руралним подручјима. Ова стратегија укључује инвестиције у инфраструктуру, као што су путеви.

Држава пружа субвенције и подршку пољопривредним производњама као што су ратарство, сточарство, воћарство и пчеларство. Ове подршке укључују директне субвенције за набавку семена, ђубрива и друге опреме, као и подршку у области осигурања, извоза и маркетинга. Држава подстицаје развој органске пољопривреде и пружа подршку произвођачима који примењују еколошки прихватљиве методе гајења и производње. Ово укључује финансирање конверзије пољопривредних газдинства у органску производњу, обуку произвођача и сертификацију.

Србија се фокусира на мере које би подржале останак млађих генерација на селу и створиле услове за бољи живот. Ово укључује доделу субвенција и кредита за пољопривреднике и пољопривредне фирме, образовне програме за сеоску децу и подстицajе за развој привреде у сеоским подручјима. Држава подржава истраживање и развој у области пољопривреде и подстицање иновација. Финансирање истраживачких пројеката, размена знања са стручњацима унутар и изван земље , као и промовисање нових технологија и примена научних открића у пољопривредној производњи.

# Развој и реформисање аграрне политике Србије

Развој и реформисање аграрне политике Србије су кључни процеси који имају за циљ унапређење пољопривредног сектора и села у земљи. Подела:

* + Улагање у инфраструктуру
  + Подршка младим фармерима
  + Промоција органске пољопривреде и одрживог газдовања
  + Унапређење образовања и обуке
  + Подршка привредним активностима у руралним подручјима

Држава посвећује велику пажњу развоју инфраструктуре у руралним подручјима, укључујући путеве, водоводну мрежу, електрификацију и приступ информационим технологијама. Ово је од великог значаја за повећање конкурентности и доступности за пољопривреднике и привредни развој сеоских подручја.


Иницијативе за подршку иступању младих људи у пољопривреду и пружање помоћи у оснивању нових пољопривредних предузећа су на снази. Ово укључује финансирање истраживања и образовања, као и доделу финансијских подршки и кредита за младе фармере.

Усмеравање ка пољопривреди која је еколошки прихватљива и одржива је значајан аспект реформе аграрне политике. Промовише се употреба природних метода у одржавању плодности земљишта, заштита биолошке разноврсности и рационално коришћење ресурса.

Постоје програми образовања и обуке за пољопривреднике и руралну заједницу који им омогућавају да развију нове вештине и вештине неопходне за модерну пољопривреду. Кроз образовне и тренинг програме, фармери се упознају са новим технологијама, методама управљања ризицима, употребом информационих технологија и применом научних истраживања у пољопривредној производњи.

Осим развоја пољопривреде, стварање нових привредних могућности у руралним подручјима је такође битан аспект реформе аграрне политике. Промовишу се различите активности, као што су рурални туризам, прерада и промоција локалних производа, рурални привредни паркови и развој малих и средњих предузећа.

Ове и друге иницијативе и мере представљају напоре Србије да подигне квалитет и конкурентност пољопривредног сектора и села. Кроз развој, реформе и подршку, аграрна политика има за циљ да створи процветало село, усмерено ка одрживом развоју и просперитету сеоске заједнице.



Слика 1. Стубови ЗПП

# Мере аграрне политике Србије

Мере аграрне политике Србије обухватају различите подршке и иницијативе које имају за циљ унапређење пољопривредног сектора и села у земљи. Неке од најзначајних мера укључују:

* + - Субвенције и финансирање
    - Образовање и тренинг
    - Подршка младим фармерима
    - Развој инфраструктуре
    - Промовисање органске пољопривреде и одрживог газдовања
    - Инвестиције у прераду и додатну вредност

Држава пружа финансијску подршку пољопривредним производњама кроз доделу субвенција, јавних конкурса и јавних набавки. Ово обухвата помоћ у набавци пољопривредне механизације, семена, ђубрива, обнове стоке, инвестиција у пољопривредне објекте и многе друге аспекте производње.

Постоје образовни програми и тренинзи за пољопривреднике који пружају знање и вештине за модерну и ефикасну пољопривреду. Ово укључује обуку о новим технологијама, примени агрономских метода, управљању финансијама и маркетингу, како би се фармерима помогло да побољшају производне процесе и пласирање својих производа.

Србија има програме и иницијативе које подржавају младе људе у улажењу у пољопривреду. Ово може укључивати финансирање истраживања, образовање, обуку и финансијску подршку за отварање нових пољопривредних предузећа.

Држава улаже у развој инфраструктуре у руралним подручјима, укључујући путну мрежу, водоводну и канализациону инфраструктуру и приступ информационим и комуникационим технологијама. Ово ствара боље услове за пољопривреднике, омогућава бржи приступ тржишту, снижава трошкове и повећава конкурентност.

Аграрна политика Србије подстиче развој органске пољопривреде кроз обуку и сертификацију, доделу субвенција за прелазак на органску производњу, подршку за промоцију и пласман органских производа. Истовремено, акцент се ставља на примену одрживих метода у пољопривредном газдовању, као што су заштита земљишта и водених ресурса, биодиверзитет и одржива употреба агрохемикалија.

Држава посвећује пажњу унапређењу прерадне индустрије и стварању услова за додавање вредности пољопривредним производима. Ово укључује подршку за модернизацију и развој прерадних капацитета, промоцију увоза и извоза пољопривредних производа, као и стимулисање иновација и развоја нових производа.

Ове мере аграрне политике Србије имају за циљ унапређење конкурентности, производности и одрживости пољопривредног сектора, као и подршку развоју сеоских подручја и младих фармера.

# Субвеније- подстицај пољопривредној производњи

Субвенционисање и подстицај су врло важни за саму производњу. Без њих многе области производње не би ни постојале, неке врсте су:

* Субвенције за набавку пољопривредне механизације: Држава пружа финансијску помоћ пољопривредницима за набавку нових или унапређење постојеће пољопривредне механизације као што су трактори, комбајни, прскачи и друга опрема.
* Подстицаји за набавку семена и ђубрива: Пољопривредници могу да добију финансијску помоћ за куповину квалитетног семена и ђубрива, што им помаже у побољшању производњу и квалитета пољопривредних култура.
* Субвенционисање премија за сточарство: За подршку развоју сточарства, пољопривредници могу да добију додатну финансијску помоћ кроз субвенције премија за одржавање и увећање сточног фонда, као што су говеда, свиње и овце.
* Подстицаји за прехрану животиња: Држава пружа финансијску помоћ за набавку хране и фуража за животиње, помажући пољопривредницима у смањењу трошкова прехране и подржавајући здравље и добробит стоке.
* Субвенционисање инвестиција у пољопривредне објекте: За модернизацију и изградњу нових пољопривредних објеката, као што су стаје, силоси, фуражерке и млекаре, држава пружа финансијску помоћ и доделу субвенција.

Важно је напоменути да ове мере субвенционисања и подстицаја пољопривредној производњи у Србији могу варирати и бити подложне променама у складу са државном политиком и актуелним потребама сектора. Циљ ових мера је да пруже финансијску подршку пољопривредницима, унапреде производњу, повећају конкурентност и осигурају стабилан развој пољопривредног сектора.

Поред наведених мера, постоје и друге иницијативе које подстичу развој аграрне сфере у Србији. Неке од њих укључују:

* Промоција извоза пољопривредних производа: Држава активно ради на отварању нових тржишта за српске пољопривредне производе и промовише извоз. Ова иницијатива обухвата унапређење квалитета производа, стандарда безбедности и здравства, као и подршку у промоцији и маркетингу српских производа на међународном тржишту.
* Развој руралног туризма: Да би се диверзификовао приход сеоских подручја и стимулисао развој села, постоји фокус на промоцији руралног туризма. Ова иницијатива обухвата обнову и развој сеоских кућа за одмор, агротуризам, гастрономију и друге активности које привлаче туристе и стварају нове пословне могућности.
* Проширење приступа финансирању: Држава ради на проширењу доступна пољопривредницима до финансијских извора и кредита. Ово укључује постојање посебних кредитних линија, гаранција и финансијске подршке за развој пољопривредних пројеката, као и сарадњу са банкама и финансијским институцијама у стварању пољопривредних фондова и програма финансирања.

Ове иницијативе и мере субвенционисања и подстицаја имају за циљ унапређење пољопривредне производње, побољшање животног стандарда пољопривредника, сеоских подручја и допринос економском развоју земље. Континуирано радећи на унапређењу аграрне политике и подршци пољопривреди, Србија ствара услове за остваривање стабилне и процветале пољопривреде у будућности.

Слика 2. Приказ честих промена аграрне политике

## Спољнотрговинска политика у пољопривреди

Спољнотрговинска политика у пољопривреди Србије игра значајну улогу у подршци и стимулисању развоја пољопривредног сектора. Она има за циљ промоцију извоза пољопривредних производа, улазак на нова тржишта и стварање конкурентног окружења за српске пољопривреднике. Ево неких карактеристика и стратегија спољнотрговинске политике у пољопривреди Србије:

* Диверзификација тржишта: Србија активно ради на отварању нових тржишта за своје пољопривредне производе. Кроз закључивање споразума о слободној трговини и промоцију извоза, стреме се разноврсности у ванграничним пазарима и избегавању прекомерне зависности од једног тржишта.
* Појачана подршка у извозу: Држава пружа финансијску и институционалну подршку пољопривредницима у промоцији и извозу њихових производа. Ова подршка укључује учешће на међународним изложбама, субвенционисање трошкова уласка на страна тржишта и стимулисање формирања извозних конзорцијума и асоцијација.
* Повећање квалитета и стандарда: Како би задржала конкурентност на светском тржишту, Србија активно ради на повећању квалитета својих пољопривредних производа и усаглашавању са међународним стандардима безбедности и квалитета. Ово укључује примену стандарда у храњењу, безбедност хране, заштиту животне средине и добро сточарство.
* Истраживање нових тржишта и производних потенцијала: Како би била у току са захтевима тржишта и идентификовала нове производне потенцијале, Србија активно спроводи истраживања и анализе. Ова иницијатива има за циљ препознавање нових тржишних потреба и развој иновативних пољопривредних производа и услуга које могу бити конкурентне на међународном нивоу.
* Подршка малим и средњим пољопривредним прeдузећима: Србија акцентира на пружање посебне подршке и стимулансе за мала и средња пољопривредна прeдузећа. Ова мерa обухвата финансијске иницијативе, образовање и саветовање, као и унапређење пословног окружења како би се олакшало пословање и проширили капацитети малих пољопривредника за улазак на спољно тржиште.

Спољнотрговинска политика у пољопривреди Србије има за циљ стимулисање извоза, унапређење квалитета производа, истраживање нових тржишта и подршку малим и средњим пољопривредним прeдузећима. Кроз ове активности, Србија тежи да пољопривреда буде конкурентна и успешна на светском тржишту.

## Политика робних резерви и складиштења

Политика робних резерви и складиштења представља важан аспект аграрне политике у многим земљама, укључујући и Србију. Ова политика има за циљ стварање и одржавање робних резерви, односно задржавање одређене количине пољопривредних производа у складиштима, са намером да се обезбеди стабилност на тржишту и заштите интереси потрошача и произвођача. Ево неколико битних аспеката политике робних резерви и складиштења:

* Заштита од сезонских варијација: Један од главних разлога за формирање робних резерви је заштита од сезонских варијација у пољопривредној производњи. Складиштење и чување вишка производа из једног дела године омогућава их расподелу и продају у периодима када је производња нижа или недостаје.
* Регулисање понуде и потражње: Политика робних резерви има за циљ регулисање понуде и потражње на тржишту. Услед варијација у производњи и спроведених мера складиштења, резерве могу бити пуштене у продају или задржане на складишту у зависности од потреба тржишта и цена.
* Контрола цена: Формирање робних резерви такође има улогу у контроли цена на тржишту. Ако се примети да цене пољопривредних производа нагло расту или падају, резерве се могу пуштати у продају или задржавати како би се утицало на стабилност цена и смањили ефекти спекулације.
* Гаранција снабдевања: Робне резерве и складишта имају за циљ да обезбеде поуздано снабдевање националног тржишта пољопривредним производима, особито у случају неизвесности или прекида у снабдевању. Ово доприноси стабилности и сигурности у снабдевању храном, како за домаће потребе, тако и за потребе у време ванредних ситуација или криза.
* Подршка произвођачима: Политика робних резерви и складиштења пружа идентификацију потребних производа и услуга, али и пружа додатну подршку пољопривредним произвођачима. Ова подршка може укључивати информације и саветовања о тржишту, техничку помоћ у складиштењу и заштити производа од губитака, финансијске иницијативе и обуку за управљање складиштима.
* Креирање регулаторних политика: У оквиру политике робних резерви и складиштења, држава има улогу у креирању и примени регулаторних политика и стандарда који се односе на складиштење, квалитет и безбедност пољопривредних производа. Ово помаже у заштити права потрошача и осигуравању квалитета и безбедности хране.

Политика робних резерви и складиштења има значајан утицај на стабилност тржишта, контролу цена, снабдевање националног тржишта и подршку пољопривредним произвођачима. Она је кључни инструмент у остваривању циљева аграрне политике и унапређењу пољопривредног сектора у Србији.

## Инвестициона и кредитна политика у пољопривреди и мере заштите политике

Инвестициона и кредитна политика у пољопривреди играју значајну улогу у подршци и развоју пољопривредног сектора. Неколико аспеката које треба истаћи:

* Инвестициона политика
* Кредитна политика
* Мере заштите политике

Инвестициона политика у пољопривреди има за циљ подстицање и привлачење инвестиција у пољопривредни сектор. Ова политика може обухватати финансирање и подршку различитим аспектима пољопривреде, као што су набавка нове опреме и технологије, модернизација пољопривредних поседа, унапређење инфраструктуре, развој нових производних капацитета и интензивнију обуку и образовање пољопривредника.

Кредитна политика у пољопривреди има за циљ обезбеђивање приступа финансирању и кредитима за пољопривреднике. Ова политика укључује различите мере за подршку, као што су нископроцентни кредити, гаранције за кредите и финансијска помоћ у облику субвенција и стипендија. Циљ је да се олакша приступ финансирању и подржи раздвајање и раст пољопривредних предузећа и индивидуалних пољопривредних произвођача

Како би се заштитила и подржала политика инвестиција и кредита у пољопривреди, неопходно је спровођење мера заштите. Ове мере укључују праћење и контролу утрошка средстава, спровођење прописа и стандарда, и сузбијање корупције и превара. Такође, важно је осигурати стабилан правни и регулаторни оквир који штити пољопривредне инвестиције и кредите од непоштеног и незаконитог пословања. Ово укључује јасна правила и процедуре, ефикасан систем контроле и надзора, као и механизме за решавање спорова и заштиту права свих учесника у пољопривредном сектору.

# Аграрна реформа

Аграрна реформа представља процес промена у пољопривредном сектору једне земље, са циљем унапређења равномерне расподеле земљишта, повећања производње, подршке сеоским заједницама и остваривања одрживог развоја. Овакве реформе могу бити спроводљиве дистрибуције земљишта, унапређења права на земљиште, приватизације или државне интервенције у пољопривреду, модернизације пољопривредне производње и стимулисања руралног развоја. Неколико аспеката и мера које често обухвата аграрна реформа:

* Аграрна реформа може обухватати прерасподелу земљишта како би се постигла равномернија расподела пољопривредног земљишта. Ово може укључивати ограничавање максималне величине пољопривредног поседа, продају или изнајмљивању земљишта мањим произвођачима или најамницима, и подршку уступању земљишта у власништво руралних заједница или обједињених произвођачких задруга.
* Аграрна реформа може имати за циљ унапређење права на земљиште, особито за мале пољопривредне произвођаче или земљопоседнике. Ово може укључивати јасне правне оквире, заштиту од незаконитог одузимања земљишта, заштиту права жена на земљиште и стимулисање поштовања традиционалних права на земљиште у руралним заједницама.

# Аграрни буџет

Аграрни буџет представља део јавних финансија који је намењен подршци и развоју аграрног сектора. То је финансијски фонд који се користи за финансирање програма, пројеката и мера у области пољопривреде, руралног развоја, рибарства и сродних делатности.

Средства из аграрног буџета користе се за подршку пољопривредницима, субвенције за пољопривредну производњу, подстицајне мере за инвестиције у пољопривреду, подршку руралном предузетништву, развој руралне инфраструктуре, истраживање и развој у пољопривреди, образовање и стручно усавршавање у пољопривреди, заштита животне средине у руралним подручјима и друге релевантне активности.

Важно је да аграрни буџет буде адекватно планиран и распоређен, уз транспарентност и одговорну употребу средстава. Циљ аграрног буџета је унапређење конкурентности и одрживости аграрног сектора, повећање пољопривредне производње, подршка руралном развоју и побољшање животних услова становништва у руралним подручјима.

Расположива средства у аграрном буџету обезбеђују се путем пореских прихода, субвенција, донација, кредитних линија или других извора финансирања. Њихова ефикасна алокација и правилна расподела у складу са приоритетима пољопривредног сектора кључни су за постизање циљева аграрне политике и подршку развоју пољопривреде и руралних подручја.

# Аграрни сектор Србије и међународне економске интеграције

Аграрни сектор Србије има значајну улогу у међународним економским интеграцијама. Као земља са развијеном пољопривредном базом, Србија активно учествује у светском тржишту пољопривредних производа и има значајан извоз различитих аграрних производа.

Међународне економске интеграције омогућавају Србији приступ већим тржиштима, отварају могућности за увоз и извоз пољопривредних производа, промовишу размену технологија и знања у области пољопривреде и доприносе унапређењу конкурентности и ефикасности аграрног сектора.

Србија је чланица Светске трговинске организације (СТО) и Заједнице независних држава (ЗНД). Такође, Србија је потписница бројних међународних споразума и учествује у регионалним интеграционим процесима као што је Стабилизација и придруживање са Европском унијом.

Кроз међународне трговинске уговоре и споразуме, Србија има приступ тржиштима Европске уније, земаља ЗНД, Централне Европе и другим деловима света. Ово ствара могућности за извоз аграрних производа, улагање у пољопривреду и сарадњу са другим земљама у области пољопривреде, технологије и истраживања.

У оквиру међународних економских интеграција, Србија се такође активно укључује у различите пројекте и програме који имају за циљ развој аграрне инфраструктуре, модернизацију пољопривредних технологија, унапређење сточарства, подршку руралном развоју и смањење сиромаштва у руралним подручјима. Ова активна укљученост у међународне економске интеграције омогућава Србији да оствари бројне предности и створи повољно окружење за даљи развој аграрног сектора.

# Закључак

Аграрна политика Србије је од изузетне важности из неколико разлога: Пољопривреда и рурални сектор имају значајну улогу у српској економији. Пољопривреда обезбеђује прехрану становништва, доприноси извозу и спољнотрговинском балансу, креира нова радна места и доприноси стабилности и развоју руралних подручја. Аграрна политика има за циљ подржати, развити и унапредити овај сектор како би допринео привредном расту и благостању земље.

Аграрна политика има за циљ осигурање стабилне и безбедне хране за становништво. Контрола квалитета и безбедности хране, подршка пољопривредној производњи и развој одрживих пољопривредних система имају витални значај за здравље и добробит становништва.

Пољопривреда је кључни стуб развоја руралних подручја. Аграрна политика има за циљ стварање стимулативног окружења за развој предузетништва, инфраструктуре и услуга у руралним подручјима. Ово доприноси стварању равномерног развоја територије, смањењу миграције из руралних у градска подручја и оптимизацији коришћења природних ресурса.

Аграрна политика има за циљ промовисање одрживих пољопривредних пракси које доприносе заштити животне средине. Примена еколошких стандарда, заштита биодиверзитета, рационална расподела природних ресурса и унапређење управљања отпадом у пољопривреди су неки од аспеката које аграрна политика Србије има на уму. Одржив развој аграрног сектора обезбеђује баланс између економских, еколошких и друштвених аспеката, што је од виталног значаја за будућност земље и њене наредне генерације.

# Литература

Бјелић, П. (2014). *Модел спољнотрговинске политике ЕУ* (стр. 131-147). Београд: Економски факултет.

Божић, Д. Г., Богданов, Н. Љ., & Шеварлић, М. М. (2011). *Економика пољопривреде.* Београд: Пољопривредни факултет.

Дракић, Г. (2012). *Спровођење аграрне реформе у краљевини срба, хрвата и словенаца на подручју војводине на примеру поседа средње величине* (стр. 271-283). Нови Сад: Правни факултет.

Ђурић, К. (2021). *Аграрна политика.* Нови Сад: Пољопривредни факултет.

Плехо, Е. (2009). *Реструктурирање и редефинисање тржишне улоге Дирекције за робне резерве Федерације БиХ: нужност повратка на стандарде некадашње Републике Босне и Херцеговине.* Пиза: Универзитет у Пизи.

Привредна комора Србије. (2021). *Подстицаји за сектор пољопривреде.* Београд: Привредна комора Србије.

Симоновић, З. Д. (2014). *Управљање аграром Србије у транзицији.* Београд: Институт за економику пољопривреде.

Станковић, М. (2012). *Аграрна политика Србије и заједничка пољопривредна политика* (стр. 66-71). Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија.

Станчић, А. (2019). *Аграрна и рурална политика.* Нови Сад: Пољопривредни факултет.