

**Stanovisko PK ČR k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech**

Evropská Komise předložila v červenci 2023 **návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech**. Předložený návrh se mimo jiné zabývá snižováním potravinového odpadu a nastavuje cíle do roku 2030.

Potravinářská komora ČR vítá snahu o dosažení co nejvyšších standardů pro udržitelné hodnotové řetězce, včetně předcházení plýtvání potravinami a jeho snižování ve všech svých obchodních činnostech.

Předcházení plýtvání potravinami je pro členy PK ČR jednou z klíčových priorit. Podporujeme ambici Evropské komise zabývat se snižováním potravinových ztrát a plýtváním potravinami v dodavatelských řetězcích, a přispět tak k naplňování cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN).

Současný návrh EK počítá se snížením plýtvání potravinami v odvětví zpracování a výroby (navržen je specifický cíl 10 % do roku 2030 oproti roku 2020), jakož i na úrovni maloobchodu a spotřeby (30 % společně pro maloobchod, restaurace, stravovací služby a domácnosti).

K návrhu zaujímá Potravinářská komora ČR následující připomínky významné pro český potravinářský průmysl:

* Navržené procentuální **cíle redukce tvorby potravinového odpadu obzvláště během zpracování a výroby potravin jsou značně ambiciózní**. Na efektivitě zpracování a výroby jsou už z podstaty sami výrobci motivováni redukovat odpady v maximální možné míře, jelikož využití suroviny je klíčové pro samotnou nákladovost konečného výrobku. Díky tomuto faktu již řada procesů ve výrobě a zpracování vyčerpala dosud dostupná technologická a hygienická řešení a další redukce není možná. Větší zaměření by mělo směřovat na samotného spotřebitele a jeho přístup k potravinám a odpadu z nich generovaného.
* PK ČR podporuje nastavení **samostatného cíle redukce potravinových odpadů pro sektor výroby. Nesouhlasíme s jakýmkoliv možným návrhem na spojení všech sektorů do jednoho a stanovení jednotného procentuálního snížení.** Výrobci potravin již v mnoha případech vyčerpali možnosti dalšího snižování potravinového odpadu (viz předchozí bod) a zprůměrovaný cíl pro všechny sektory by nepřiměřeně navýšil požadavky na výrobce.
* V případě diskuse k nastavení společného cíle pro všechny sektory je zásadní, aby **text směrnice zmiňoval, že procentuální cíle pro jednotlivé sektory budou stanoveny na základě reálných možností a národních dat o množství potravinového odpadu v daném sektoru**. Případně, aby bylo **ponecháno v kompetenci jednotlivých členských zemí, jakým procentem jednotlivé sektory zatíží**, vzhledem k rozdílné úrovni vzniku potravinových odpadů v jednotlivých sektorech v rámci zemí EU.
* **Podporujeme snahu České republiky zařadit do celkového návrhu opatření pro snižování potravinového odpadu i prvovýrobu**.
* Požadujeme **nastavení dřívějšího referenčního roku než rok 2020** oproti kterému se bude vykazovat splnění cílů pro snižování plýtvání potravinami do roku 2030. Mnoho výrobců potravin a nápojů podniklo již dřívější kroky ke snížení množství potravinového odpadu a toto úsilí musí být uznáno.
* Nastavení procentuálních cílů snížení množství potravinového odpadu by mělo předcházet **vypracování konkrétní a jednotné metodiky k měření potravinového odpadu,** které pomohou účastníkům dodavatelského řetězce a členským státům jednotně interpretovat požadavky na údaje a podávání zpráv stanovené v aktu v přenesené pravomoci v oblasti měření potravinového odpadu. Vzhledem k tomu, že členské státy v loňském roce poprvé shromažďovaly a vykazovaly údaje o potravinovém odpadu, je důležité, aby budoucí údaje byly kvalitní a srovnatelné. V této souvislosti vítáme rozhodnutí Komise přijmout akty v přenesené pravomoci, které doplní tuto směrnici, aby se případně stanovila **společná metodika** a minimální požadavky na kvalitu pro jednotné měření množství potravinového odpadu.
* Je třeba také **zohlednit náklady a administrativní zátěž** na přizpůsobení hospodářských subjektů v zemědělsko-potravinářském odvětví, zejména malých a středních podniků, pro zavedení budoucích systémů nakládání s potravinovým odpadem.
* V neposlední řadě je také třeba posílit spolupráci mezi aktéry v celém potravinovém hodnotovém řetězci a dalšími relevantními subjekty (např. akademickou obcí, nevládními organizacemi atd.) s cílem vyměňovat si osvědčené postupy a snižovat plýtvání potravinami na národní i evropské úrovni.