**Stanovisko potravinářské komory k novele směrnice o odpadech – potravinový odpad**

Návrh novely směrnice č. 2008/98/EC o odpadech, který předložila Evropská komise dne 5. července 2023, a který je nyní projednáván na úrovni Rady EU, se zásadním způsobem týká potravinového odpadu a tím i potravinářského průmyslu v Evropské unii. Navrhuje uložit členským státům EU závazné cíle redukce potravinového odpadu, včetně cíle snížení o 10 % ve srovnání s rokem 2020 pro potravinářský průmysl. Evropský parlament pak navrhl tento cíl zvýšit na 20 % ve srovnání s průměrem let 2020-2022.

Potravinářský průmysl v ČR je moderní odvětví, které od roku 1989 prošlo zásadním vývojem a nyní vykazuje velmi vysokou efektivitu výroby. Snižování množství potravinového odpadu je součástí úsilí o ekonomickou rentabilitu a konkurenceschopnost potravinářských podniků. Žádný podnik si nemůže dovolit generovat zbytečný potravinový odpad namísto produkce kvalitních a bezpečných potravin. Potravinový odpad vzniká jako technologicky nevyhnutelná součást výroby a často je zapříčiněn i právními předpisy EU a ČR předepisujícími požadavky na kvalitu a bezpečnost potravin, kdy zdraví obyvatel je dlouhodobě na prvním místě. I podle dopadové studie k předloženému návrhu EK není možné zcela vyloučit vznik potravinového odpadu, a to z technologických důvodů a také z důvodu, že některé části nejsou ze své podstaty jedlé a nemohou být využity k produkci potravin pro lidskou spotřebu.

V České republice, podle údajů MŽP, v roce 2020 a z celkového množství 972.445 tun potravinového odpadu vygeneroval potravinářský průmysl 100.339 tun a domácnosti vygenerovaly 742.749 tun. Data na úrovni EU také ukazují, že největší podíl potravinového odpadu vzniká v domácnostech. Proto je důležité zaměřit se na vzdělávání spotřebitelů a umožnění rozvoje nových technologií, které napomohou omezení vzniku potravinového odpadu. Kromě toho ČR patří i v rámci EU k zemím s poměrně nízkým množstvím potravinového odpadu na obyvatele.

S ohledem na výše uvedené Potravinářská komora ČR navrhuje následující:

1. Případné cíle redukce potravinového odpadu musejí být realistické, proveditelné v praxi a založené na validních datech. V optimálním případě by cíle měly být pro členské státy dobrovolné tak, aby odpovídaly jak množství potravinového odpadu na obyvatele v dané zemi, tak struktuře potravinářského průmyslu a míře soběstačnosti u konkrétních potravin.
2. V případě potravinářského průmyslu musí být zodpovědně vyhodnoceny technologické a ekonomické možnosti výroby.
3. V návrhu EK byly cíle stanoveny pro celý potravinový řetězec, s výjimkou zemědělské prvovýroby, přestože i v zemědělské prvovýrobě vznikají nezanedbatelné ztráty. Proto by měly být případné cíle stanoveny pro jednotlivé stupně potravinového řetězce odděleně, včetně zemědělské prvovýroby. Cíle by neměly být spojovány, protože generovaná množství potravinového odpadu a reálné možnosti jejich snižování se v různých stupních potravinového řetězce zásadně liší.
4. Případné cíle pro zpracovatelský průmysl by měly být stanoveny na jednotku produkce, tj. na tunu vyrobených potravin, protože paušální cíle v absolutním množství by zásadním způsobem omezily možnosti navyšování produkce v podnicích v případě růstu poptávky po konkrétních potravinách a bránily by nejen rozvoji potravinářského průmyslu, ale také zvyšování soběstačnosti ČR v deficitních kompetitivních produktech. Zvyšování soběstačnosti u řady produktů je přitom mezi důležitými cíli resortní strategie Ministerstva zemědělství, schválené vládou ČR.
5. Nejedlé části surovin a potravin by neměly být započítávány do potravinového odpadu, protože nemohou být začleněny do potravinového řetězce, ale mohou být kompostovány nebo jinak využity.