`

Львівська обласна рада



**Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області**

**на 2021 – 2025 роки**

Львів – 2021

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стор. |
|  |  |
| І. Загальна характеристика | 3 |
| ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма | 7 |
| ІІІ. Визначення мети Комплексної програми | 7 |
| ІV. Відповідальні виконавці Комплексної програми | 8 |
| V. Завдання і заходи Комплексної програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники | 8 |
| VІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання завдань, заходів | 25 |
| VII.Механізм реалізації завдань і заходів Комплексної програми | 26 |
| VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми | 28 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**І. Загальна характеристика**

Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки (далі – Комплексна програма) спрямована на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695, Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2019 № 880, Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років та Плану заходів з її реалізації у 2021 – 2023 роках, затверджених рішенням Львівської обласної ради від 24.12.2019 № 948, у частині таких стратегічних цілей:

- конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації (оперативні цілі: стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю; інвестиційна привабливість);

**-** збалансований просторовий розвиток (оперативна ціль: стимулювання економічного розвитку сільських територій).

Паспорт Комплексної програми подано в додатку 1.

Для визначення основних проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма, проведено аналіз стану розвитку сільського господарства за статистичними показниками 2019 року та у порівнянні до 2015 року.

Сільське господарство є вагомим сегментом економіки області, яким у 2019 році вироблено валової сільськогосподарської продукції (у постійних цінах 2016 року) в обсязі 23,0 млрд грн, що на 2,8 млрд грн більше в порівнянні з 2015 роком або на 13,9 %. Сільське населення, яке складає 39 % населення області, виробляє 52 % валової сільськогосподарської продукції, сільськогосподарські підприємства – 48 %. Зростає частка товарного виробництва сільськогосподарської продукції. Частка виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами, порівняно з 2015 роком, зросла на 10%.

**Структура категорій господарств у виробництві продукції сільського господарства, %**

2015 рік 2019 рік

Джерело: дані Головного управління статистики у Львівській області

У структурі виробництва валової доданої вартості регіону продукція сільського господарства становить 9,1 % (дані 2018 року) і протягом останніх років не змінювалась.

У сільському господарстві здійснюють діяльність 1342 сільськогосподарських підприємства, у тому числі 782 фермерських господарства та близько 280 тис. особистих селянських господарств. У сільському господарстві на кінець 2019 року обліковується 9,4 тис. осіб найманих працівників, що більше на 0,8 тис. осіб у порівнянні з 2015 роком (8,6 тис. осіб).

Площа сільськогосподарських угідь фермерських господарств складає 69,4 тис. га або 19,4 % сільськогосподарських угідь області. У фермерських господарствах утримується 2776,2 тис. голів свійської птиці, що складає 28 % від загального поголів’я станом на 01.01.2020, 4,4 тис. голів овець та кіз (14 %), а також вони є основними виробниками вовни – 4,5 тонни (26 %), м’яса у живій масі – 43,7 тис.тонн (24 %) на рік.

У сільськогосподарському виробництві під урожай 2019 – 2020 років задіяно 709,2 тис. га ріллі, що становить 89,3 % від загальної площі ріллі, щорічно додатково вводиться у виробництво від 1 до 3 % ріллі. За чотири роки додатково введено в обробіток 60,1 тис. га.

У галузі рослинництва у 2019 році вироблено: понад 1,6 млн тонн зерна, цукрових буряків – 0,7 млн тонн, картоплі – 1,6 млн тонн, овочів – 0,7 млн тонн. Середня врожайність зернових культур збільшилася з 45,5 ц/га у 2015 році до 51,2 ц/га у 2019 році (на 5,7 ц/га), цукрових буряків – із 470 ц/га до 564 ц/га (на 94 ц/га), овочів – із 192 ц/га до 194 ц/га (на 2ц/га).

У загальній структурі виробництва зернових і зернобобових та технічних культур переважають чотири основні сільськогосподарські культури – пшениця, ячмінь, соя, ріпак. Натомість у недостатніх обсягах вирощується гречка та жито для забезпечення внутрішнього споживання. Так, у 2019 році виробництво гречки зменшилось до 2,2 тис. тонн або на 43,9 % в порівнянні з 2015 роком. Хоча обсяги виробництва зерна жита склали у 2019 році 6,6 тис. тонн та збільшилися на 74 % у порівнянні з 2015 роком, проте цих обсягів недостатньо для забезпечення потреб області.

У структурі виробництва продукції сільського господарства вагому частку займають картопля (13,2 %) та овочі (9,8 %). Понад 90 % виробництва цих культур зосереджено в господарствах населення, що не дозволяє виробляти конкурентну продукцію і формувати товарні партії.

Активно розвивається садівництво, щорічно закладаються нові насадження плодово-ягідних культур. Загальна площа плодово-ягідних насаджень становить 15,1 тис. га, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 2,6 тис. га. Порівнюючи з 2015 роком, площа таких насаджень збільшилась на 0,7 тис. га. Динамічним розвитком характеризується галузь виноградарства. Площа виноградників складає 96 га, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 2,6 га.

Почало розвиватися органічне виробництво. Площа культур органічного виробництва збільшилася до 2,3 тис. га. В області сертифіковано 32 оператори органічного виробництва.

У тваринництві позитивну динаміку забезпечує галузь птахівництва. Чисельність поголів’я птиці всіх видів за останні 4 роки зросла на 5,0 % (з 8682,8 тис. голів у 2015 році до 9114,4 тис. голів у 2019 році), а виробництво м’яса птиці збільшилося на 29,1% (із 55,7 тис.тонн до 71,9 тис. тонн).

Проблемною залишається галузь м’ясо-молочного скотарства. За 2015 – 2019 роки виробництво молока зменшилося на 15,8 % (з 571,2 тис. тонн у 2015 році до 480,9 тис. тонн у 2019 році), а виробництво м’яса яловичини – на 10,8% (з 46,3 тис. тонн у 2015 році до 41,3 тис. тонн у 2019 році).

Об’єктивними причинами зменшення обсягів виробництва є втрата генетичного потенціалу галузі, її низька рентабельність та збитковість, зумовлені високою ресурсо- та енергоємністю виробництва. Потенціал м’ясо-молочного скотарства складають 157,3 тис. голів великої рогатої худоби (далі – ВРХ), у тому числі 94,3 тис. голів корів (станом на 01.01.2020). Понад 90 % поголів’я корів утримується господарствами населення, які є основними виробниками молока.

У галузі рибництва під вирощ**у**вання аквакультури задіяно 5,3 тис. га площ водного дзеркала, з яких зариблено 2,2 тис. га. Річний вилов риби за підсумками 2019 року становив 987 тонн і за останні десять років зменшився на 38% (1590 тонн у 2009 році). У розрахунку на 1 мешканця області вилов риби у 2019 році становить 0,4 кг, а фактичне споживання – 8,9 кг (раціональна норма 20,6 кг на рік).

Сільськогосподарське виробництво неможливе без галузі бджільництва. В області у 2019 році в усіх категоріях господарств вироблено 1015 тонн меду (+46,2 % до 2015 року), у тому числі сільськогосподарськими підприємствами вироблено 8 тонн меду (-38,5% до 2015 року). Станом на 01.01.2020 зареєстровано та видано паспорти на 1600 пасік, хоча пасіки утримують понад 5 тисяч селянських господарств.

Проведений аналіз забезпеченості області сільськогосподарською продукцією внутрішнього виробництва показав, що виробництво картоплі, окремих видів овочів, м’яса птиці в повному обсязі забезпечує споживчу потребу. Поряд із цим, обсяги виробництва м'яса яловичини, свинини, молока забезпечують розрахункові обсяги споживання на рівні 37-63%. Виробництво плодово-ягідної продукції забезпечує споживчу потребу області на 42%, риби – лише на 1,5%.

Інфраструктура аграрного ринку області представлена широкою мережею оптово-роздрібних ринків. Наймасштабнішим у Західному регіоні є оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Шувар». В області функціонують 35 овочесховищ загальною ємністю 24,2 тис. тонн, 16 фруктосховищ ємністю 14,4 тис. тонн, 30 елеваторів загальною ємністю 776,6 тис. тонн. Однак наявна мережа овочесховищ, фруктосховищ та елеваторів є недостатньою для забезпечення зберігання сільськогосподарською продукції, що виробляється в області.

За даними обстежень ДУ «Держґрунтохорона» в області майже 25 тис. га є непридатними та малопродуктивними для вирощування сільськогосподарських культур, але можуть бути придатні для вирощування енергетичних культур чи окремих сортів ягід. Із обстежених 610 тис. га, 210 тис. га (35,2 %) є кислими і потребують проведення заходів із розкислення. Унаслідок посиленої мінералізації органіки ґрунтів та недостатнього використання органічних добрив, ґрунти щорічно втрачають вміст гумусу (середньозважений показник для області становить 2,67 %). Для того, щоб гумус зберігався на тому ж рівні (бездефіцитний баланс), потрібно вносити не менше 10 т/га органічних добрив. Однак, уже протягом багатьох років його вносять у середньому по 0,5 т/га, що у 20 разів менше визначеної потреби.

В існуючих технологіях для захисту врожаю сільськогосподарських культур, в основному, використовуються хімічні засоби (99,2 % засобів захисту). Водночас існує тенденція до щорічного скорочення використання біологічних засобів. Такий розвиток є загрозливим як для довкілля, так і для якості йбезпечності сільськогосподарської продукції.

У 2020 році завершився період реалізації Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 01.03.2016 р. № 106 (зі змінами). Реалізація заходів вказаної програми та програм державної підтримки мала позитивний вплив на стан розвитку сільського господарства області. Індекс виробництва валової сільськогосподарської продукції за 2020 рік склав 100,2 % порівнянно з 2019 роком. Не вдалось досягнути запланованого рівня споживання молока – 252 кг на одну особу через щорічне зменшення поголів’я корів у господарствах населення.

За 2016 – 2020 роки з державного бюджету на програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників залучено 419,3 млн грн, з обласного бюджету використано коштів на суму 68,5 млн грн та повернуто до обласного бюджету розвитку 16,1 млн грн за рахунок повернення кредитів, наданих у межах програми.

Станом на 01.01.2021 зареєстровано кредиторську заборгованість за КПКВКМБ 2417110, КФКВК0421  «Реалізація програм в галузі сільського господарства» – 58,2 тис.грн та надано право на фінансову підтримку на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів за КПКВКМБ 2418861, КФКВК 0490  «Надання бюджетних позичок суб’єктам господарювання» в сумі 5395,5 тис.грн, однак не профінансовано 389,5 тис гривень.

Головним завданням Комплексної програми на 2021 – 2025 роки є реалізація системи економічних і організаційних заходів щодо підтримки мікро- та малих сільськогосподарських виробників для сприяння підвищенню їх продуктивності, дохідності, модернізації, диверсифікації сільськогосподарської діяльності, нарощенню доданої вартості, використанню інноваційних каналів просування продукції, доступу до фінансів тощо, з пріоритетністю на реалізацію можливостей молоді, учасників АТО (ООС), жінок у веденні господарств сімейного типу.

**ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма**

За результатами проведеного аналізу існуючого стану розвитку сільського господарства Львівщини, його виробничого потенціалу, а також реальних можливостей впливу на вирішення існуючих проблем на обласному рівні, визначено такі ключові проблеми, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма:

- дефіцит фінансових ресурсів для стабільного ведення господарської діяльності сільськогосподарськими виробниками, зокрема, брак інвестиційних ресурсів та важкодоступність кредитів банків стримують розвиток малого аграрного бізнесу на селі, застосування ефективних технологій, оновлення матеріально-технічного бази, підвищення частки доданої вартості в сільськогосподарському виробництві та створення інвестиційних умов для розвитку агропромислової інтеграції. Отримання кредитів є проблемою, особливо для новостворених фермерських господарств або сімейних фермерських господарств (без статусу юридичної особи), тому фінансова підтримка для них є найбільш важливою;

- відсутність мотивації в сільськогосподарських товаровиробників до розвитку трудомістких галузей – овочівництва, ягідництва, скотарства, рибальства, які потребують значних трудових затрат і тривалого обороту вкладених ресурсів;

- низький рівень задоволення споживчих потреб населення області в окремих видах сільськогосподарської продукції в недостатній мірі забезпечує продовольчу безпеку регіону;

- відведення недостатньої ролі сільськогосподарській кооперації й укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників в межах сільських громад не створює економічного підґрунтя для розвитку сільських територій та формування виробниками консолідованої позиції щодо захисту своїх інтересів;

- недостатня поінформованість значної частини сільськогосподарських виробників про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі, а також прогресивні технології в аграрному виробництві.

**ІІІ. Визначення мети Комплексної програми**

Мета Комплексної програми – забезпечення умов для підвищення ефективності сільського господарства шляхом сприяння розвитку суб’єктів мікро- та малого аграрного бізнесу, нарощування сільськогосподарського виробництва, збільшення доданої вартості в аграрному секторі як передумови формування самодостатніх територіальних громад.

Суб’єктами господарювання мікро- та малого аграрного бізнесу вважаються сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми або фізичні особи - підприємці, а також сімейні фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції та/або розведення, вирощування риби та її переробка на власних чи орендованих потужностях, а також здійснення операцій з їх постачання.

Для визначення належності суб’єктів господарювання до мікро- та малого аграрного бізнесу застосовується стаття 2 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Для досягнення мети Комплексної програми необхідною умовою є, крім виконання заходів даної Комплексної програми, сприяння реалізації в області заходів програм фінансової підтримки сільського господарства відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», проєктів міжнародної технічної допомоги, а також проведення консультаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності розроблення і впровадження місцевих програм підтримки і розвитку сільського господарства територіальними громадами.

**IV. Відповідальні виконавці Комплексної програми**

Головним розпорядником коштів обласного бюджету та відповідальним виконавцем заходів Комплексної програми є департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Виконавцем Комплексної програми в частині фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу на зворотній основі та в частині реалізації проєкту регіонального розвитку «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори» є державне підприємство, спеціалізована фінансово-кредитна установа – Львівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд підтримки).

**V. Завдання і заходи Комплексної програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники**

З метою забезпечення в області системної реалізації державної політики в галузі сільського господарства та підвищення ефективності регіонального управління у Комплексній програмі визначено такі напрями діяльності:

**1. Сприяння ефективному розвитку мікро- та малих суб’єктів господарювання, виробництво конкурентної продукції з доданою вартістю.**

Мале підприємництво відіграє значну роль у наповненні ринків сільськогосподарською продукцією та сировиною, у вирішенні проблеми зайнятості сільського населення. Проте у сучасних економічних умовах виробнича діяльність більшості малих суб’єктів господарювання малоефективна, що пояснюється об'єктивними галузевими особливостями (залежність обсягів виробництва від природно-кліматичних умов, високий рівень витрат, тривалий термін окупності тощо), недостатня забезпеченість ресурсами, наявним вільним капіталом, відсутність організації рекламної діяльності та ін. У зв'язку із цим розвиток малого підприємництва на основі відповідних регіональних механізмів підтримки є найважливішим чинником розвитку агропромислового комплексу, формування конкурентних відносин на аграрному ринку.

**Завдання:**

* підвищення ефективності роботи та збільшення доходів мікро- та малих суб’єктів господарювання;
* розвиток господарств, що займаються тваринництвом, бджільництвом, рибництвом, садівництвом, ягідництвом, овочівництвом, вирощуванням грибів і виробництвом органічної продукції та надають послуги із сільського зеленого туризму;
* сприяння розвитку агропромислової інтеграції з метою виробництва кінцевого продукту і доведення його до споживача, а також досягнення на цій основі вищих економічних результатів;
* оптимізація виробничих процесів, нарощення поголів’я корів та інших видів тварин, збільшення виробництва продукції тваринництва та аквакультури і поліпшення її якості шляхом стимулювання малого та середнього бізнесу до ведення галузі тваринництва, рибництва;
* розвиток селекційно-племінної роботи в сільському господарстві;
* створення нових робочих місць.

За рахунок коштів обласного бюджету пропонується**:**

***1.1. Фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами, залученими в банківських установах чи кредитних спілках у національній валюті, та відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу.***

Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за користування кредитами надається суб’єктам господарювання, фізичним особам у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків, але не більше ставки, передбаченої угодою кредитування, за виключенням кредитних договорів, які можуть подаватись на державну програму фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

За кредитами, залученими у кредитних спілках, відшкодування відсотків за користування кредитом надається фізичній особі у разі, якщо залучений кредит перерахований на рахунок суб’єкта господарювання, який здійснює сільськогосподарську діяльність.

Відшкодуванню підлягають відсотки за кредитами, залученими для покриття виробничих витрат (крім витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні потреби та амортизацію основних засобів), придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, вантажних автотранспортних засобів та здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку шляхом компенсації відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу надаються суб’єктам господарювання в розмірі до 1,5 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків (комісії), але не більше платежу, передбаченого договором фінансового лізингу на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання.

Відшкодуванню підлягають сплачені суб’єктами господарювання, фізичними особами відсотки протягом поточного року. Відсотки, сплачені в грудні, після завершення терміну прийому документів на участь у програмі, підлягають відшкодуванню в наступному році.

Максимальна сума фінансової підтримки на вказаний захід протягом бюджетного року для одного суб’єкта господарювання (юридичної особи) становить 200 тис. грн, для фізичних осіб-підприємців – 100 тис. гривень.

Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів суб’єктів господарювання Конкурсною комісією. Документи фізичних осіб, які залучили кредити в кредитних спілках, оцінюються за результатами діяльності суб’єкта господарювання.

Перевага надається:

- суб’єктам господарювання, керівниками яких є учасники АТО (ООС);

- суб’єктам господарювання, керівниками яких є молоді люди віком до 35 років;

- суб’єктам господарювання, керівниками яких є жінки (перевага надається з метою вирівнювання гендерної рівноваги у сільському господарстві);

- учасникам Комплексної програми в попередньому році, які повторно подають заявку за кредитним договором чи договором фінансового лізингу, що продовжує діяти в поточному році;

- виробникам органічної сільськогосподарської продукції;

- суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у галузі садівництва, ягідництва, овочівництва, скотарства.

Одержувачі фінансової підтримки подають Департаментові щомісячно до 10 числа місяця, що наступає за звітним, довідки фінансових установ або копії документів, які підтверджують суми фактично сплачених відсотків за користування кредитами або комісії за супроводження договорів фінансового лізингу за відповідний період, а також документи про сплату тіла кредиту.

На підставі рішення Конкурсної комісії та після одержання від учасників Комплексної програми документів, що підтверджують суми фактично сплачених відсотків за користування кредитами або комісії за супроводження договорів фінансового лізингу, Департамент складає Реєстр одержувачів фінансової підтримки шляхом відшкодування відсотків за залученими кредитами та відшкодування відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу згідно з формою, затвердженою Департаментом.

***1.2. Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів.***

Кошти обласного бюджету надаються суб’єктам господарювання, на реалізацію визначених на конкурсній основі бізнес-планів із здійснення діяльності в агропромисловому комплексі, у тому числі новоствореним (зареєстрованим) або таким, що започатковують новий напрям сільськогосподарської діяльності.

Фінансова підтримка надається переможцям конкурсу бізнес-планів на платній та зворотній основі терміном до 5-ти років у розмірі, визначеному бізнес-планом, але не більше 700 тис. грн, з відтермінуванням погашення основної суми зобов’язання до 1 року (відтермінування сплати до терміну надання кредиту не враховується).

Кредити надаються на реалізацію бізнес-планів, спрямованих на виробництво, зберігання, переробку, транспортування та передпродажну підготовку сільськогосподарської продукції.

Претенденти на одержання фінансової підтримки подають до Фонду підтримки заявку та бізнес-план за встановленими Департаментом формами.

Фондом підтримки формується висновок за результатами повноти поданих документів та показників бізнес-плану щодо:

- обсягу потреби у фінансово-кредитних ресурсах для реалізації бізнес- плану у співвідношенні з іншими джерелами фінансування;

- платоспроможності заявника (сукупний дохід заявника);

- економічної ефективності (ріст обсягу продукції і прибутку, окупність, створення робочих місць);

- кредитна історія заявника (у разі наявності);

- відповідності суб’єкта господарювання іншим вимогам програми (належність до мікро- та малого сільськогосподарського товаровиробника, вимогам, передбаченим у розділі VII «Механізм реалізації завдань і заходів Комплексної програми»).

Оцінювання бізнес-плану здійснюється кожним членом конкурсної комісії за 5-бальною шкалою відповідно до форми, визначеної у додатку 6 та за наступними критеріями:

* пріоритетність напряму бізнес-плану для розвитку регіону;
* економічна ефективність (ріст обсягу продукції і прибутку, окупність, створення робочих місць);
* інноваційність.

Рішення про надання пільгового кредиту приймається Конкурсною комісією за результатами розгляду документів суб’єктів господарювання, висновку Фонду підтримки та оцінювання бізнес-плану. Право на фінансову підтримку на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів надається тим суб'єктам господарювання, бізнес-плани яких набрали більшу половину максимальної кількості балів.

При наданні права на кредит переваги надаються:

- учасникам АТО (ООС);

- суб’єктам господарювання, де керівником є молода людина віком до 35 років;

- суб’єктам господарювання, де керівником є жінка (перевага надається з метою вирівнювання гендерної рівноваги в сільському господарстві);

Протокольне рішення Конкурсної комісії є підставою для укладення Фондом підтримки з учасником Комплексної програми договору про надання пільгового кредиту (далі – кредитний договір).

Сума кредиту, що надається учасникові Комплексної програми, не може перевищувати 50 % від загальної вартості бізнес-плану. Придбані за рахунок кредитних коштів об’єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, обладнання та устаткування не можуть бути відчужені до повного виконання учасником Комплексної програми умов Кредитного договору.

Кошти учасникові Комплексної програми перераховуються в порядку і на умовах, передбачених Кредитним договором. Кредитний договір укладається відповідно до законодавства в місячний термін з дати прийняття рішення Конкурсною комісією. Зміни та доповнення до Кредитного договору оформляються додатковим договором і є невід’ємною частиною Кредитного договору. Примірний Кредитний договір визначеної форми подано в додатку 7.

Кошти, які повертаються згідно з Кредитними договорами, Фонд підтримки скеровує до обласного бюджету розвитку.

Плата за користування кредитними коштами фінансової підтримки встановлюється в кредитних договорах у розмірі 5 відсотків від суми непогашеного кредиту на рік та використовується Фондом підтримки для покриття витрат зі створення і супроводу кредитних ліній, організації промоції Комплексної програми, інформаційно-роз’яснювальної  роботи, проведення навчальних і масових заходів, на оплату консультаційних, дорадницьких і транспортних послуг, методичної допомоги в підготовці бізнес-планів, придбання необхідних для цього матеріальних засобів, інших витрат, пов’язаних із виконанням завдань і заходів Комплексної програми, відповідно до затвердженого Департаментом кошторису. Спосіб забезпечення наданих кредитів (іпотека майна та інших активів, порука), графіки їх погашення і внесення плати за користування кредитом  встановлюються в кредитних договорах.

**2. Сприяння розвитку сімейного фермерства та сільськогосподарської кооперації.**

У сфері сільськогосподарського виробництва області тваринництво є тією галуззю, яка дає вагомий внесок до валового виробництва сільськогосподарської продукції регіону. Понад 90 % виробництва молока зосереджено в особистих селянських господарствах. В області налічується понад 500 селянських господарств, які утримують трьох і більше корів і є потенційними для створення сімейних фермерських господарств. У перспективі при збільшенні в таких господарствах поголів’я корів до 5 голів, вони матимуть змогу отримувати державну дотацію та розвивати малі сімейні молочні ферми. Також перспективними напрямами агробізнесу в приватному секторі є козівництво, вівчарство, бджільництво та рибництво.

Аналогічно в особистих селянських господарствах виробляється понад 90 % овочів, картоплі, плодів і ягід. Понад 20 % малих сільськогосподарських виробників здійснюють комерційну діяльність, реалізуючи продукцію власного виробництва переважно на локальних (місцевих) ринках, решта – ведуть натуральне та напівнатуральне виробництво.

Розвиток рибництва сприяє задоволенню фізіологічних потреб населення в цінному продукті харчування – рибі та продукції з неї, підвищенні біопродуктивності прісноводних водойм шляхом посиленого зариблення з метою створення бази для промислового рибальства.

Для успішного ведення сімейного фермерства була й залишається необхідність механізації ручної праці, закупівлі обладнання для тваринницьких приміщень, зберігання та доїння молока; технологічного обладнання для вирощування, вилову, зберігання та транспортування риби; самохідної та іншої сільськогосподарської техніки тощо для обробітку ґрунту, при посівних роботах, збиранні врожаю, заготівлі кормів та інших транспортних роботах. Особливо така техніка необхідна в овочівництві, садівництві та ягідництві.

Розвиток галузі бджільництва сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60 % залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня натуральна вага. Дослідженнями встановлено, що підвищення врожайності сільськогосподарських культур при запиленні квіток бджолами в середньому становить: гречки – 41 %, червоної конюшини – 75 %, люцерни – 50 %, баштанових – 60 %, плодових – 65 %, гірчиці – 35- 61 %, ріпаку – 25-30 % та соняшнику – 40 %.

Тому вкрай актуальним є надання фінансової підтримки домогосподарствам, пасічникам, які трансформуються у фермерські господарства сімейного типу та прагнуть покращити якість продукції й модернізувати власне виробництво.

Загальноприйнятим способом підвищення ефективності малих сільськогосподарських товаровиробників у розвинених країнах світу є їх об’єднання в різні форми організацій виробників з метою спільного виробництва, доступу до фінансових і матеріальних ресурсів та можливості просування своєї продукції. У свою чергу, однією з найбільш поширених і ефективних форм об’єднання сільгосптоваровиробників є сільськогосподарські кооперативи, частка яких на аграрному ринку ЄС складає 40-50 %, а в окремих країнах та секторах досягає 70 %.

На Львівщині як чисельність сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподарських товаровиробників, які є їх членами, так і їх частка в загальному обсязі реалізації сільськогосподарської продукції залишається незначною. Тому вирощена сільськогосподарська продукція, як правило, не дозволяє сформувати товарні партії, часто реалізується через посередників за заниженими цінами. Водночас формування мережі сільськогосподарських кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку та недостатніми обсягами державної підтримки. За умови належної фінансової підтримки розвитку мережі сільськогосподарських кооперативів можливе вирішення проблем щодо збуту продукції, вирощеної фермерами, селянськими господарствами, створення ланцюжків доданої вартості сільськогосподарської продукції.

**Завдання:**

- підвищення ефективності роботи, покращення умов праці та збільшення доходів сільського населення;

* підвищення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок запилення їх бджолами, забезпечення населення продукцією бджільництва, створення племінних пасік, підтримка і розвиток масового, товарного утримання пасік, збільшення кількості бджолосімей, відродження промислу медоваріння, створення лікувально-профілактичних центрів апітерапії;
* нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції з прісноводної риби та інших водних ресурсів;
* заохочення селянських, фермерських господарств до збереження існуючого поголів’я худоби та його нарощення;
* підвищення рівня продуктивності тварин;
* покращення якості виробленої сільськогосподарської продукції;
* організація інформаційно-роз’яснювальної роботи та сприяння розвитку сімейних фермерських господарств з метою збільшення зайнятості населення та доходів до бюджетів усіх рівнів;
* поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів;
* надання організаційної підтримки при створенні сільськогосподарських кооперативів;
* стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;
* стимулювання створення нових, відновлення діяльності зареєстрованих недіючих, підтримка діючих сільськогосподарських кооперативів;
* організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів особистих селянських господарств, фермерських господарств щодо переваг провадження їхньої діяльності у складі кооперативів.

За рахунок коштів обласного бюджету пропонується**:**

***2.1.Фінансова підтримка сімейних фермерських господарств (без набуття статусу юридичної особи) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів, поголів’я великої рогатої худоби.***

Фінансова підтримка надається за придбані в поточному році основні засоби (техніку чи обладнання), які не були у використанні, для забезпечення діяльності в галузі картоплярства, садівництва, ягідництва, виноградарства, овочівництва, бджільництва, рибництва, дрібного тваринництва, діяльності з вирощування великої рогатої худоби (далі – ВРХ), із виробництва молока, м’яса, заготівлі кормів, переробки власно виробленої сільськогосподарської продукції, її зберігання та постачання в розмірі до 70% їх вартості, але не більше ніж 50 тис. грн одному сімейному фермерському господарству.

Фінансова підтримка на здешевлення вартості основних засобів надається сімейному фермерському господарству один раз на три роки протягом часу дії Комплексної програми.

У разі відчуження або передачі основних засобів третім особам упродовж трьох років, суб’єкт господарювання повертає до обласного бюджету кошти фінансової підтримки.

Компенсація до 70 % витрат на придбання в поточному році телиць, нетелів, корів для подальшого відтворення, але не більше, ніж 50 тис. грн, надається сімейному фермерському господарству (без набуття статусу юридичної особи), яке утримує три і більше корів, ідентифікованих та зареєстрованих у встановленому порядку на дату придбання тварин.

Фінансова підтримка на здешевлення вартості поголів’я ВРХ може надаватися щорічно за умови відсутності зменшення поголів`я корів у господарстві на початок наступного звітного року.

У разі зменшення поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років, одержані кошти фінансової підтримки повертаються суб’єктом господарювання до обласного бюджету в повному обсязі.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до обласного бюджету суб’єктом господарювання повертаються кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання.

Інформація про наявність поголів’я тварин, вартість яких була частково відшкодована, у тому числі пов’язаних з вимушеним вибуттям, які підтверджені актами спеціалістів Держпродспоживслужби, подається Департаментові щороку до 15 січня наступного за звітним роком за формою, розробленою Департаментом. Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів сімейних фермерських господарств Конкурсною комісією.

Перевага надається сімейним фермерським господарствам:

* які забезпечили позитивну динаміку утримання поголів’я ВРХ протягом двох останніх років;
* членами господарства яких є учасники АТО (ООС);
* головою господарства яких є молода людина віком до 35 років;
* головою господарства є жінка (перевага надається з метою вирівнювання гендерної рівноваги у сільському господарстві);
* які купують малу самохідну техніку;
* які купують обладнання для здійснення діяльності в галузі рибництва, бджільництва та дрібного тваринництва.

На підставі рішення Конкурсної комісії Департамент складає Реєстр одержувачів фінансової підтримки сімейних фермерських господарств (без набуття статусу юридичної особи) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів, поголів’я великої рогатої худоби згідно з формою, затвердженою Департаментом.

***2.2. Фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів.***

Кошти обласного бюджету надаються на часткове відшкодування вартості придбаних у поточному році основних засобів для забезпечення діяльності кооперативу, а саме: для виробництва, зберігання, переробки, транспортування та передпродажної підготовки сільськогосподарської продукції.

Дія Комплексної програми поширюється на сільськогосподарські кооперативи, що відповідають вимогам пунктів 1 - 4 статті 5 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та до складу яких входять члени, що мають у власності та/або користуванні землі сільськогосподарського призначення або тварин, ідентифікованих та зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі тварин.

Для одержання підтримки діючі сільськогосподарські кооперативи підтверджують здійснення діяльності даними фінансової звітності за попередній звітний рік та представляють на конкурс Проєкт розвитку кооперативу за формою, встановленою Департаментом.

Фінансова підтримка надається у формі часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів, які не були у використанні, у розмірі до 70 % їх вартості, але не більше ніж 200 тис. грн одному кооперативу. У разі, якщо сільськогосподарський кооператив зареєстрований як платник ПДВ, то вартість техніки та обладнання відшкодовується без урахування податку на додану вартість.

У разі відчуження або передачі основних засобів третім особам упродовж трьох років, суб’єкт господарювання повертає до обласного бюджету кошти фінансової підтримки.

Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів сільськогосподарських кооперативів Консурсною комісією.

При визначенні учасників Комплексної програми Конкурсною комісією, перевага надається сільськогосподарським кооперативам, у яких:

- об’єднується більша кількість членів кооперативу;

- більша відсоткова частка співфінансування у вартості обладнання;

- наявна матеріально-технічна база для здійснення обслуговуючої діяльності (будівлі, споруди, техніка чи обладнання);

- члени кооперативу є учасниками АТО (ООС).

На підставі рішення Конкурсної комісії Департамент складає Реєстр одержувачів фінансової підтримки сільськогосподарських кооперативів у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів згідно з формою, затвердженою Департаментом.

**3. Розвиток виробництва нішевої сільськогосподарської продукції**

Щорічно зростає попит на продукти харчування з додатковою споживчою цінністю, продукти здорового харчування, основою яких є нішева продукція. На думку вітчизняних вчених і аналітиків ринку, нішеві культури спроможні значно диверсифікувати зерново-олійний напрям, знизити домінування в структурі посівів технічних культур, вирощування яких понад нормативні межі значно виснажує верхні шари ґрунту. Усі нішеві культури займають незначні посівні площі, порівняно з традиційними.

Отже, нішеві культури можуть допомогти у вирішенні проблем дотримання сівозміни та виснаження ґрунтів, що виникають через їх перенасиченість кількома основними сільськогосподарськими культурами. Спеціалізація малих суб'єктів господарювання на вирощуванні нішевих культур дозволяє розширювати ринки збуту власної продукції. У малих господарств відсутні можливості виходу на зовнішні ринки із традиційними культурами, оскільки це, переважно, «біржова» продукція, і її реалізація потребує формування великих партій товару. Однак ці господарства можуть покращити власну прибутковість та вийти на зовнішні ринки не за рахунок кількості реалізованої продукції (оскільки тут неможливо конкурувати із агрохолдингами), а завдяки якості та нішевості виробленої продукції.

Відомо, що для забезпечення фізіологічного функціонування організму людини потрібно за рік споживати не менш, ніж 90 кг фруктів та ягід. На сьогодні жителі області в середньому споживають майже вдвічі менше. Вигідне розташування Львівської області поряд з кордонами країн ЄС та природно-кліматичні умови області є досить сприятливими для успішного розвитку садівництва та ягідництва. Садівництво і ягідництво є галуззю, яка не лише забезпечує жителів області фруктами та ягодами, а й є важливою частиною розвитку сільських територій, збільшуючи кількість робочих місць та забезпечуючи ефективне використання земельних ресурсів. За оцінками фахівців, зайнятість населення для виконання робіт на одному гектарі землі під садівництво у 10-15 разів вища, ніж під технічними та зерновими культурами. Крім цього, люди в садівництві зайняті не тільки у весняно-осінній період, але й у зимовий, коли є роботи з обрізки саду та інші зимові роботи.

Крім нарощування обсягів виробництва, необхідною умовою є якість та безпечність продуктів харчування. Використання мікробіологічних засобів захисту та живлення ягідних насаджень дозволить вирощувати більш безпечну для споживання ягідну продукцію, захистити її від пошкодження шкідливими організмами, зберегти якість та збільшить вартість цієї продукції,  розширить ринки збуту. Фінансова підтримка, направлена на підтримку ягідників, дасть можливість сільськогосподарським товаровиробникам значною мірою вирішити питання зайнятості, збільшить їхні доходи.

Невід’ємною складовою розвитку сільських територій є розвиток підприємництва учасників бойових дій та АТО (ООС), які отримали у власність чи користування земельні для садівництва і городництва. Фінансова підтримка таких виробників сприятиме зайнятості учасників бойових дій та АТО (ООС) та їх адаптації до суспільного життя.

**Завдання:**

- нарощення обсягів виробництва, важливих для продовольчої безпеки культур, таких як жито, гречка, ягоди;

- скорочення імпорту (імпортозаміщення) продукції, яку можна виробляти в області;

- стимулювання до розширення площ щодо екологізації та біологізації традиційного землеробства;

- покращення фітосанітарного стану ґрунтів у сівозмінах за рахунок фізіологічних особливостей культур;

- розвиток насінництва щодо виробництва високорепродукційного насіння жита, гречки;

- насичення ринку якісною вітчизняною ягідною продукцією;

За рахунок коштів обласного бюджету пропонується:

***3.1. Фінансова підтримка вирощування нішевих культур (жито, гречка) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного високорепродукційного насіння вітчизняного виробництва.***

Фінансова підтримка надається на відшкодування вартості придбаного під урожай поточного й наступного років та висіяного в поточному році насіння вітчизняного виробництва жита і гречки не нижче першої репродукції або першого покоління гібриду в розмірі 50% вартості насіння, але не більше ніж 30,0 тис. грн одному суб’єктові господарювання на рік.

Для часткової компенсації вартості насіння ярих культур документи подаються до 01 липня, озимих культур – до 15 жовтня поточного року та розглядаються Конкурсною комісією двічі на рік. Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів Конкурсною комісією.

При визначенні Конкурсною комісією учасників Комплексної програми перевага надається суб’єктам господарювання:

- зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;

- які здійснюють збільшення посівних площ відповідних нішевих культур (жита, гречки) у порівнянні з попереднім роком;

- які закупили насіння в суб’єктів насінництва області;

- керівниками яких є учасники АТО (ООС);

- керівниками яких є молоді люди віком до 35 років;

- керівниками яких є жінки (перевага надається з метою вирівнювання гендерної рівноваги в сільському господарстві).

На підставі рішення Конкурсної комісії Департамент складає Реєстр одержувачів фінансової підтримки у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного високорепродукційного насіння вітчизняного виробництва згідно з формою, затвердженою Департаментом.

***3.2. Фінансова підтримка ягідництва у вигляді часткового відшкодування витрат за придбані для вирощування ягідної продукції мікробіологічні засоби захисту та живлення ягідних насаджень.***

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання на відшкодування витрат, здійснених у поточному році, пов’язаних з використанням мікробіологічних засобів захисту та живлення ягідних насаджень у розмірі 50% їхньої вартості, але не більше ніж 2,0 тис. грн на один га ягідників та 50,0 тис. грн одному суб’єктові господарювання на рік.

Для часткової компенсації вартості мікробіологічних засобів захисту та живлення ягідних насаджень документи подаються до 01 червня і до 01 жовтня поточного року та розглядаються Конкурсною комісією двічі на рік.

Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів Конкурсною комісією. При визначенні Конкурсною комісією учасників Комплексної програми перевага надається суб’єктам господарювання:

- які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;

- які мають меншу площу плодово-ягідних насаджень;

- керівниками яких є учасники АТО (ООС),

- керівниками яких є молоді люди віком до 35 років;

- керівниками яких є жінки (перевага надається з метою вирівнювання гендерної рівноваги в сільському господарстві).

На підставі рішення Конкурсної комісії Департамент складає Реєстр одержувачів фінансової підтримки у вигляді часткового відшкодування витрат за придбані для вирощування ягідної продукції мікробіологічні засоби захисту та живлення ягідних насаджень згідно з формою, затвердженою Департаментом.

***3.3. Фінансова підтримка фермерських господарств, засновниками яких є учасники АТО (ООС), у вигляді бюджетної субсидії на одиницю сільськогосподарських угідь.***

Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку фермерських господарств у вигляді бюджетної субсидії надаються з розрахунку 5000 грн на 1 гектар сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності засновника, який є учасником АТО (ООС), та використовуються для ведення сільськогосподарської діяльності.

Розрахунок фінансової підтримки здійснюється відповідно до поданих документів, які підтверджують право власності на земельну ділянку, та здійснення господарської діяльності фермерським господарством.

Для отримання бюджетної субсидії документи подаються до 01 липня поточного року та розглядаються Конкурсною комісією один раз на рік.

На підставі рішення Конкурсної комісії Департамент складає Реєстр одержувачів фінансової підтримки у вигляді бюджетної субсидії на одиницю сільськогосподарських угідь згідно з формою, затвердженою Департаментом.

**4. Розвиток органічного виробництва**

Розвиток органічного виробництва є особливо актуальним через низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності. Органічні методи господарювання покращують стан ґрунту та його родючість без застосування хімічно синтезованих добрив. Обов’язкове застосування сівозмін, використання насіння і порід, адаптованих до місцевих умов, відновлення функціонального біорізноманіття сприяють подальшому зміцненню екологічного балансу.

Саме органічні продукти є більш корисними для споживачів завдяки мінімізації впливу на здоров’я токсичних і стійких хімічних речовин. За дослідженнями вчених з різних країн світу, органічні продукти на 50% містять більше поживних речовин, мінералів та вітамінів (вітамін С, залізо, магній і фосфор), аніж аналогічні продукти з промислових ферм. Особливо корисні органічні продукти для дітей, оскільки дитячий організм більш вразливий до дії залишків пестицидів, нітратів, важких металів та антибіотиків у продуктах харчування.

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при одночасному зниженні антропогенного навантаження на довкілля і природні ресурси можна досягнути на основі розвитку органічного виробництва як альтернативної моделі господарювання. На відміну від інших методів ведення сільського господарства, органічне виробництво засноване на використанні ресурсоощадливих технологій, мінімізації механічної обробки ґрунту та виключає використання синтетичних речовин. Пріоритетним напрямом для органічного сільського господарства є використання матеріалів і технологій, які покращують екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і збалансованих агроекологічних систем. При органічному виробництві забезпечується відповідність органічної системи сільського господарства і сільськогосподарської продукції певним стандартам, що надає можливість маркувати продукцію відповідним чином і реалізовувати як органічну.

Соціальною перевагою органічного сільського господарства є те, що воно має високий потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення роботи дрібних фермерських господарств. Разом зі зростанням органічного сектору зростатиме і працевлаштування місцевого населення, оскільки органічне землеробство менш механізоване і потребує, як правило, більше ручної праці.

**Завдання**

- сприяння впровадженню виробництва продуктів харчування якісно нового рівня, які б відповідали сучасним світовим вимогам до органічної продукції;

- підвищення експортного потенціалу виробників, що працюють у цьому кластері;

- поліпшення екологічного стану та бізнес-середовища для розвитку підприємництва, популяризація органічної продукції;

- сприяння збереженню та поліпшенню родючості ґрунтів;

- сприяння збереженню здоров’я нації шляхом забезпечення населення якісними та безпечними сертифікованими органічними як продуктами харчування, так і сільськогосподарською продукцією;

- охорона навколишнього середовища та збереження біорізноманіття;

- створення належних умов для розвитку сільських територій, більш широке застосування вітчизняного та іноземного досвіду ведення органічного виробництва;

- сприяння просуванню органічної продукції на ринок.

За рахунок коштів обласного бюджету пропонується:

***4.1.Фінансова підтримка суб'єктів господарювання у сфері органічного виробництва у вигляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь.***

Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку у вигляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь надаються суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території області, що провадять органічну діяльність, підтверджену відповідними сертифікатами, які видані сертифікаційними органами-резидентами України.

Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку суб'єктів господарювання у сфері органічного виробництва у вигляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь надаються з розрахунку 1000 грн на 1 гектар посіву та/або насаджень сільськогосподарських культур, але не більше ніж 50,0 тис. грн одному суб’єктові господарювання.

Розрахунок фінансової підтримки здійснюється відповідно до площі посіву та/або насаджень відображеної в підсумковій оцінці при здійсненні органом сертифікації щорічної інспекції на предмет підтвердження сертифікації суб’єкта господарювання.

При визначенні Конкурсною комісією учасників Комплексної програми перевага надається суб’єктам господарювання:

- які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;

- які мають меншу площу землекористування (посіву та/або насаджень);

- які здійснюють діяльність у галузі садівництва, ягідництва, овочівництва, тваринництва;

- керівниками яких є учасники АТО (ООС);

- керівниками яких є молоді люди віком до 35 років;

- керівниками яких жінки (перевага надається з метою вирівнювання гендерної рівноваги в сільському господарстві).

Документи для отримання права на одержання фінансової підтримки у вигляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь подаються на розгляд Конкурсної комісії до 20 листопада поточного року.

Рішення про надання фінансової підтримки приймається Конкурсною комісією один раз на рік.

На підставі рішення Конкурсної комісії Департамент складає Реєстр одержувачів фінансової підтримки у вигляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь, згідно з формою, затвердженою Департаментом.

Фінансова підтримка у вигляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь не надається суб’єктам господарювання, які за рахунок коштів обласного бюджету отримали в поточному році фінансову підтримку за напрямами, зазначеними в пунктах 3.1, 3.2 Комплексної програми.

***4.2. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання у сфері органічного виробництвау вигляді відшкодування вартості сертифікації органічного виробництва.***

Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку у вигляді відшкодування вартості сертифікації органічного виробництва надаються суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території області, що провадять органічну діяльність, підтверджену відповідними сертифікатами, які видані сертифікаційними органами – резидентами України.

Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку суб'єктів господарювання у сфері органічного виробництва у вигляді відшкодування вартості сертифікації органічного виробництва надаються в розмірі фактичних витрат на сертифікацію, але не більше ніж 20,0 тис. грн одному суб’єктові господарювання.

При визначенні Конкурсною комісією учасників Комплексної програми перевага надається суб’єктам господарювання:

- які здійснюють діяльність у галузі садівництва, ягідництва, овочівництва, тваринництва;

- які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;

- керівниками яких є учасники АТО (ООС);

- керівниками яких є молоді люди віком до 35 років;

- керівниками яких є жінки (перевага надається з метою вирівнювання гендерної рівноваги в сільському господарстві).

Рішення про надання фінансової підтримки у вигляді відшкодування вартості сертифікації органічного виробництва приймається Конкурсною комісією. На підставі рішення Конкурсної комісії Департамент складає Реєстр одержувачів фінансової підтримки у вигляді відшкодування вартості сертифікації органічного виробництвазгідно з формою, затвердженою Департаментом.

**5. Регіональний розвиток**

Департамент забезпечує виконання проєкту «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори», який фінансується за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих Міністерству розвитку громад та територій України (далі – проєкт «ГорбоГори») за КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України».

Метою реалізації проєкту «ГорбоГори» є забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій, розбудова їх інфраструктури, розвитку підприємництва в сільській місцевості, зокрема створення агротуристичного кластеру «ГорбоГори» на території Солонківської та Пустомитівської сільських територіальних громад Львівської області.

Умовою виконання проєкту «ГорбоГори» є співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі 10 відсотків від загальної вартості проєкту.

**5.1. Співфінансування проекту «ГорбоГори».**

Кошти спрямовуються Фонду підтримки для співфінансування проєкту регіонального розвитку «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори» у вигляді грошового внеску на співфінансування заходів проєкту, зокрема, на оплату праці генерального менеджера проєкту та бухгалтера на час відсутності фінансування з державного бюджету витрат, пов’язаних з проведенням будівельно-монтажних робіт, влаштуванням інженерних мереж, геодезичних робіт, маркуванням туристичних маршрутів, реєстрацією автомобілів та сільськогосподарської техніки тощо.

**6. Виставкова та освітньо-інформаційна діяльність**

Виставкова діяльність є одним із найважливіших елементів просування товарів та послуг регіонального виробника. Завдяки участі у виставках відбувається формування та підтримання позитивного іміджу області як в Україні, так і у світі. Саме виставки є місцем для іміджевого позиціювання області, формування партнерських договірних відносин із споживачами, іншими господарюючими суб'єктами ринку.

Участь у міжнародних виставках надає можливість розширювати експортний потенціал товаровиробників Львівщини. Особлива зацікавленість у таких виставках у підприємств харчової та переробної промисловості. Значні можливості відкриваються перед виробниками органічної продукції.

Департамент щорічно формує експозицію для представлення області на Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО» в м. Києві. Для розширення можливостей проведення й участі сільськогосподарських товаровиробників області у регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах, формування обласних експозицій необхідно створити сприятливі умови для підтримки підприємств-учасників, які погодились представляти область у виставкових заходах та забезпечити витрати Департаменту на такі заходи.

Досягнення, які має область в аграрному секторі економіки, – це результат плідної самовідданої та наполегливої праці аграріїв, які забезпечують динамічну розбудову і розвиток агропромислового комплексу. З метою стимулювання праці на селі, підвищення рівня мотивації та створення здорової конкуренції між колективами сільгоспвиробників необхідно забезпечити організоване проведення й належне фінансування обласних заходів з відзначенням кращих аграрних підприємств і трудових колективів галузі та поширення їх досвіду і досягнень, у тому числі з використанням всіх доступних засобів інформування населення області.

Освітньо-інформаційна й дорадча діяльність спрямована на підвищення інтелектуального потенціалу села, на якісні зміни рівня знань, удосконалення практичних навичок сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення, зростання мотивації виробничої і соціальної діяльності в сільських громадах.

Ефективно функціонуюча інформаційна діяльність в аграрній сфері сприятиме формуванню принципово нових виробничих відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками, іншими учасниками аграрного ринку та органами державної влади, аграрною освітою і наукою, а також поліпшенню добробуту селян.

**Завдання:**

* + встановлення та розвиток торговельно-економічних відносин на національному та міжнародному рівнях, просування аграрної продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках;
  + забезпечення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області;
  + висвітлення пріоритетів діяльності агропромислового комплексу області;
  + поширення кращих практик та відзначення вагомих трудових досягнень колективів і працівників агропромислового комплексу;
  + підвищення рівня професійних знань і вдосконалення практичних навичок сільськогосподарських виробників;

- підвищення рівня інформованості населення з питань аграрного сектору економіки;

- посилення мотивації сільського населення до розвитку підприємництва в сільській місцевості та сільськогосподарської кооперації.

Кошти обласного бюджету спрямовуються Департаментові агропромислового розвитку облдержадміністрації для фінансування таких видатків:

* розробка дизайну експозиції, придбання матеріалів для презентації експозиції (банери, прес-вол, стенди з кейс-трибуною, презентаційні стенди з висвітленням економічного та інвестиційного потенціалу агропромислового сектору області);
* оренда виставкових площ та обладнання, сплата реєстраційного внеску учасника виставки, забудова виставкової площі (монтаж, демонтаж);
* придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, канцелярських товарів, сувенірної продукції, видання та розповсюдження буклетів, інформаційних листків, брошур, книг, публікацій у засобах масової інформації для забезпечення відвідувачів та учасників виставок, навчально-просвітницьких заходів;
* транспортні послуги, пов’язані з участю та організацією виставок, облаштування виставкових площадок для тварин та їх обслуговування, оплата проїзних документів до місця виставки та добових витрат;
* організація відзначення кращих працівників та трудових колективів агропромислового комплексу області (оренда приміщення для проведення урочистих заходів, у тому числі забезпечення звуковим та мультимедійним обладнанням, оформлення залів, монтаж банерів; залучення культурно-мистецького супроводу);
* придбання та виготовлення рекламних інформаційних матеріалів для візуалізації заходів, презентаційних стендів, придбання та виготовлення запрошень, вітальних листівок, бланків подяк, рамок, папок, живих квітів для нагороджених та оформлення експозицій;
* залучення засобів масової інформації, інформаційних агентств інших засобів масової комунікації (виготовлення та поширення текстових, фото-, відео- та графічних інформаційних матеріалів, створення теле- та радіопрограм) тощо.

- витрати, пов’язані з проведенням форумів, семінарів, круглих столів, конференцій, тематичних заходів.

- витрати, пов’язані з вивченням міжнародного досвіду щодо розвитку сільського господарства та сільських територій.

**Очікувані кінцеві результати реалізації Комплексної програми**

За умов стабільного фінансування, реалізація заходів Комплексної програми забезпечить до 2025 року:

* збільшення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами та їх частки в загальному виробництві області;
* збільшення обсягів виробництва і підвищення рівня споживання плодів та ягід, м’яса, молока та риби;
* створення додаткових робочих місць у сільських та гірських населених пунктах шляхом трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства;
* зростання ефективності сільськогосподарської діяльності за рахунок поглиблення рівня переробки сільськогосподарської продукції, розвитку сфери органічного виробництва;
* поліпшення агроекологічного стану ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення;
* збільшення кількості реалізації товарного молока та підвищення його якості;
* покращення селекційно-племінної роботи, нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва та чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин;
* поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів, що забезпечить просування сільськогосподарської продукції на організований аграрний ринок за стабільними цінами;
* зростання доходів суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки;
* виробництво базового і сертифікованого насіння в спеціалізованих насіннєвих господарствах області;
* збільшення площ посівів та насаджень для виробництва органічної продукції;
* стимулювання сільської молоді до започаткування ведення агровиробництва в сільській місцевості.

Результативні показники завдань і заходів Комплексної програми наведено в додатку 4.

**VІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання завдань, заходів**

З метою збереження позитивних тенденцій та для вирішення проблемних питань в аграрному секторі економіки щодо забезпечення продовольчої безпеки регіону, підвищення конкурентоспроможності галузі, створення додаткових робочих місць необхідне всебічне сприяння розвитку сільського господарства через реалізацію державних програм та за допомогою розробки і впровадження місцевих програм підтримки галузі.

Створення сприятливих умов для розвитку агропромислового комплексу при фінансовій підтримці з бюджетів усіх рівнів, залученні інвестицій та проєктів міжнародної технічної допомоги зміцнить продовольчу безпеку області і забезпечить досягнення мети Комплексної програми.

Реалізація заходів Комплексної програми сприятиме підтримці мікро- та малого аграрного бізнесу; процесу трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства; удосконаленню зворотного зв’язку між виробниками і споживачами; виходу виробників на внутрішній та зовнішній ринки збуту; залученню іноземних інвестицій; розвитку місцевих громад.

Виконання завдань та заходів Комплексної програми заплановано здійснювати упродовж 2021 – 2025 років. Крім коштів обласного бюджету, заплановано залучити кошти з інших джерел, у тому числі з державного бюджету, кошти суб’єктів господарювання.

Ресурсне забезпечення Комплексної програми наведено в додатку 2.

Щорічно Комплексна програма доповнюється Переліком завдань, заходів і показників (напрямами використання коштів). Перелік завдань, заходів і показників (напрями використання коштів) обласної (бюджетної) цільової Комплексної програми та зміни до нього з визначеним обсягом фінансування щорічно затверджуються рішенням, що приймається на пленарних засіданнях сесії обласної ради, за погодженням із постійними комісіями з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій і з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Розпорядчі документи, які затверджуються облдержадміністрацією і стосуються реалізації Комплексної програми (порядки, положення, накази тощо), погоджуються з постійною комісією з питань діальності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій.

Умовою виконання проєкту «ГорбоГори» є його співфінансування за рахунок місцевих бюджетів 2760,0 тис. грн, що складає 10 відсотків від загальної вартості проєкту (загальна вартість проєкту – 27595474 грн), у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету – 1560,0 тис. гривень. З обласного бюджету протягом терміну реалізації проєкту використано 817923,44 гривень. Таким чином, пропонується виділити у 2021 році на завершення реалізації проекту 740 тис. гривень.

Кредитними ресурсами Фонду підтримки є кошти із загального фонду обласного бюджету, районних бюджетів, бюджетів територіальних громад, виділених на виконання Комплексної програми.

**VII. Механізм реалізації завдань і заходів Комплексної програми**

Для визначення одержувачів фінансової підтримки на конкурсній основі створюється Конкурсна комісія для розгляду і оцінювання документів від суб’єктів господарювання. До складу Конкурсної комісії входять: три особи – від постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, три особи – від Департаменту, заступник голови обласної ради (за згодою), заступник голови облдержадміністрації, одна особа – від комісії з питань розвитку сільських територій та агропромислового комплексу Громадської ради при облдержадміністрації (за згодою) і дві особи – з числа громадськості (за згодою). У разі необхідності Конкурсна комісія може залучати до своєї роботи незалежних експертів та фахівців. Склад Конкурсної комісії і Положення про порядок роботи Конкурсної комісії затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради. Співголовами Конкурсної комісії є заступник голови обласної державної адміністрації та заступник голови обласної ради (за згодою). Дату проведення засідання Конкурсної комісії визначає Департамент за погодженням з співголовами Конкурсної комісії.

Оголошення про початок роботи Конкурсної комісії в поточному році розміщується на офіційних вебсайтах Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та в друкованих засобах масової інформації.

Заявки на участь у конкурсі та документи до них (форма заявки та перелік документів затверджується Департаментом) подаються до Департаменту, окрім заявки з переліком документів на одержання фінансової підтримки у вигляді пільгового кредиту на реалізацію бізнес-плану, які подаються до Фонду підтримки (Дорожня карта щодо одержання фінансової підтримки на конкурсній основі у – додатку 5). Прийом документів розпочинається з наступного дня після оприлюднення оголошення, а закінчується – 1 грудня поточного року. Останнє засідання Конкурсної комісії проводиться до 10 грудня поточного року.

В оголошенні про проведення конкурсу наводиться така інформація:

- назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються документи;

- терміни подання документів до Конкурсної комісії;

- обсяги фінансової підтримки за напрямами на поточний рік;

- номер і дата розпорядчого документа, яким затверджено форми заявок на фінансову підтримку і перелік документів, які подаються на участь у конкурсі.

Конкурсна комісія розглядає подані документи на участь у конкурсі в порядку черговості їх реєстрації за відповідним напрямом фінансової підтримки. Рішення про надання фінансової підтримки приймається Конкурсною комісією на її засіданні в присутності не менш як двох третин її складу шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів. Відповідне рішення Конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі присутні члени комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, письмовий виклад якої є невід`ємною частиною протоколу.

Завірена копія витягу з протоколу, що містить рішення Конкурсної комісії, може надаватися учасникам конкурсу на їхню вимогу.

Фінансова підтримка не надається суб’єктам господарювання, які:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової підтримки;

- мають протерміновану більше як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС;

- отримують аналогічну підтримку за рахунок коштів державного бюджету, строк надання якої не закінчився.

У разі подання заявниками на участь у Комплексній програмі недостовірних даних у документах для отримання фінансової підтримки, такі суб’єкти господарювання несуть відповідальність, передбачену законодавством.

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються заявникам. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно.

Реєстри одержувачів фінансової підтримки Департамент протягом семи робочих днів з дати їх складання, але не пізніше останнього дня місяця, подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області, яке здійснює перерахування коштів на рахунки учасників Комплексної програми, відкриті в установах банків.

**VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми**

Департамент здійснює координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Комплексної програми, забезпечує внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів.

Супровід кредитних ліній з фінансової підтримки для реалізації бізнес-планів переможцями конкурсів (укладення кредитних договорів, забезпечення кредитів, організація виконання договірних зобов’язань отримувачами коштів з повернення кредитів і сплати відсотків за користування кредитами, повернення коштів до бюджету, претензійна робота) здійснюється Фондом підтримки.

Фонд підтримки щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає Департаментові звіт про стан реалізації заходу з фінансової підтримки на зворотній основі, за встановленою формою, а також надає після завершення терміну реалізації бізнес-плану суб’єктом господарювання інформацію про обсяги виробленої продукції та кількість створених робочих місць у ході його реалізації.

Департамент щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає департаментові економічної політики облдержадміністрації та Львівській обласній раді інформацію про стан виконання Комплексної програми. Після закінчення бюджетного року Департамент до 25 січня надає вищевказаному структурному підрозділові облдержадміністрації і постійній комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестиції обласної ради підсумковий звіт про виконання Комплексної програми та пояснювальну записку про виконану роботу.

**Т.в.о. директора департаменту**

**агропромислового**

**розвитку облдержадміністрації**

**(відповідальний виконавець**

**Комплексної програми) Людмила ГОНЧАРЕНКО**