**Sociální zemědělství v České republice**

(podklad pro diskuzi).

Sociální zemědělství v EU se rozvíjí v různých formách. Především sdružuje dva modely. Multifunkční zemědělství a sociální služby. Zahrnuje značný rozsah různých postupů, zaměření a kritérií kvality. Má však vždy některé společné znaky pokud jde o přístup, vztahy s ostatnímu odvětvími a financováním. Sociální zemědělství představuje rozličné aktivity v zemědělském podniku, které jsou určeny k zapojení osob mající dočasně nebo trvalé specifické potřeby. Tím sociální zemědělství přispívá ke spokojenějšímu životu a seberealizaci jednotlivců a k rozvoji venkovských regionů. Existuje řada rozdílů mezi zeměmi EU pokud jde o jejich historii, přístupy a zaměření. Od institucionálního přístupu přes ryze soukromý přístup, až po smíšený přístup založený na sociálních družstvech, sdruženích, nadacích a soukromých farmách – převážně v Itálii. Jednotlivé země mají i různé způsoby financování. Setkáváme se zde s veřejnými projekty a charitativními akcemi, veřejnými fondy, nebo se podpora sociálního zemědělství stává součástí politiky rozvoje venkova, mající za cíl podporovat vznik a rozvoj sociálních farem.

Pojem sociálního zemědělství v současné době v České republice je v podstatě neznámí. Zatím co se sociální zemědělství v různých formách rozvíjí již v řadě států EU a znamená posílení úlohy občanské společnosti, není u nás znám ani jeho název, natož jeho obsah či definován jeho právní rámec. Příčin je jistě více. Zemědělství v EU 15 bylo ušetřeno násilné kolektivizace a je nepřetržitě založeno na existenci soukromých rodinných farem – statcích nyní o průměrné výměře cca 18 ha. V  ČR byla soukromá zemědělská hospodářství založená na rodinném vlastnictví půdy a ostatním majetku po roce 1948 násilně zničena. Byly přetrhány tradiční generační rodinné vazby s půdou, zemědělstvím a venkovským prostředím. Život v dvougeneračních rodinách byl zcela běžný, stejně tak byli přirozenou součástí vesnice i lidé tělesně postižení. V sociální oblasti zůstává zde stálé mezera. Mnoho důchodců a tělesně postižených občanů se trápí na lavičkách a ubikacích v různých ubytovacích zařízení pro seniory. Přitom jde ještě stálé o činorodé lidi, kteří jsou vyřazeni z tvořivé práce. S růstem průměrného věku se bude tato skupina občanů zvětšovat. Právě sociální zemědělství jim může umožnit zajímavou tvořivou práci a prodloužit hřejivý pocit pokračující užitečnosti i ve vyšším věku. Zájem není jen u lidí žijících na venkově, ale i ve městech. Klasické zaměstnanecké zapojení je pro starší a tělesně postižené občany stálé obtížnější a sociálně zemědělství může přispět k řešení problému.

Také vývoj zemědělství po roce 1990 v mnohém „zakonzervoval“ odcizení od tradičních forem zemědělství. Zemědělství v ČR je nyní ze 2/3 založeno na obchodních společnostech( s.r.o., a a.s.) a družstvech, které intenzivně hospodaří na velkých výměrách, většinou pronajaté, půdy. Jeden zemědělský podnik hospodaří na výměře až několika tisíc hektarů půdy, což zahrnuje i několik vesnic. V podmínkách takových forem zemědělství lze velmi obtížně uvažovat s aplikací sociálního zemědělství.

Naštěstí i v ČR, za velmi obtížných podmínek, se vrátili mnozí potomci původních vlastníků a obnovili po roce 1990 rodinná hospodářství. Pokud chceme rozvíjet sociální zemědělství jako inovační přístup v rozvoji sociální společnosti a demokratické obnovy venkova, pak za základ této obnovy přicházejí v úvahu především rodinné zemědělské farmy. Rodinné farmy umožňují v rámci sociálního zemědělství využít souhrn činností v pěstování rostlin a chovu malých hospodářských zvířat, v ekologických, sociálních, ubytovacích a rekreačních službách, včetně přístupu na farmářské trhy. Význam a přínos rodinných zemědělských farem pro venkov je značný. Mnohé z nich mají certifikát ekologických zemědělců. Soukromí zemědělci mají vyjasněné vlastnické vztahy, jsou trvalé usídleni  ve vesnicích a v krajině a stali se významným činitelem rozvoje venkova. EU si význam rodinných zemědělských farem uvědomuje v programu rozvoje venkova. Proto také byl rok 2014 vyhlášen „ Mezinárodním rokem rodinných farem“.

**Potřeba přijmutí opatření v ČR**

Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém stanovisku ze dne 22.11.2012 konstatuje, že návrhy komise na období let 2014 – 2020 otevírají nové perspektivy pro sociální zemědělství do oblasti ekologické péče a politiky v sociální a zdravotní oblasti. Členské státy a jednotlivé orgány by měli posílit vzájemnou spolupráci s cílem odstranit překážky přístupu ke strukturálním fondům a usnadnit tento přístup vhodným soukromým farmářům. Společný strategický rámec nabízí možnost kombinací různých fondů v rámci financování z více zdrojů Také ČR by se konečně měla zapojit do inovačního procesu sociálního zemědělství v průběhu příštího programového období v letech 2014 až 2020.

1. **Vhodné přístupy v sociálním zemědělství**

Aktivity sociálního zemědělství také v podmínkách ČR musí zahrnovat oblasti zdravotní péče, pokračování v sociálním začlenění seniorů a tělesně postižených lidi do aktivit venkovského prostředí, zavádět odbornou přípravu a rekvalifikaci. Přístupy v oblasti sociálního zemědělství umožňují vysokou míru diverzifikace a flexibility. Může být zvolen:

* Přístup institucionální s převahou veřejných zdravotnických institucí
* Soukromý přístup založený na terapeutických farmách
* Smíšený přístup založený na sociálních družstvech či sdruženích a na soukromých farmách.
* **V  podmínkách ČR** se jeví schůdný přístup smíšený, který nejlépe zobrazuje potřebnou flexibilitu soužití a spolupráce mezi soukromým farmářem a sociálním a zdravotním zařízením ve vztahu k seniorům a tělesně postiženým lidem na farmě.

Může se jednat o soukromé farmy vedené soukromým zemědělcem, jemuž sociální zemědělství umožňuje diverzifikaci částečných zdrojů příjmu, nebo může dojít k dohodnutému rozsahu spolupráce s neziskovými organizacemi a farmářem a agenturami sociálních a zdravotních služeb. Rozsah dohodnuté spolupráce mezi farmářem a neziskovou organizací se zajistí smluvně.

**V rámci farmy zemědělce lze využívat:**

- objekty pro bydlení a stravování

- objekty pro ustájení a zařízení pro chov hospodářských zvířat

- plochy zemědělské a lesní půdy

- školení a zapracování

* na farmě lze provozovat chov malých zvířat se specializací na chov ovcí, koz, králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva a včel. Zajišťovat část krmiv, ošetřovat sady, pěstovat ovoce, zeleninu, byliny a květiny.
* zpracovávat sýry, vejce, mléko, ovoce a med s účastí na farmářských trzích. Tržní produkce bude vždy minimálního rozsahu.
* péčovat o biokoridory a biocentra v krajině

1. **Způsoby financování**

Financování sociálního zemědělství může mít různé formy a zajišťováno různými způsoby. Způsob financování se bude řídit vždy podle zvolené formy sociálního zemědělství. **Může jít například jít o tyto formy**:

-soukromí farmář, -neziskovém organizace, - popřípadě zemědělský podnik bude spadat pod veřejnou organizaci či agenturu v odvětví zdravotnictví a sociálních služeb.

V praxi se můžou jednotlivé formy financování prolínat.

**K financování projektů sociálního zemědělců mohou být sdružovány prostředky mezirezortně a to u:**

.- Ministerstva zemědělství - Ministerstva pro místní rozvoj - Ministerstva práce a sociální věcí - Ministerstva zdravotnictví - Evropské sociální fondy

**Sociální zemědělství může být financováno:**

- z veřejných projektů a charitativních akcí -z veřejných fondů -z politiky rozvoje venkova - - z podpory přímých přístupů na potravinové trhy

1. **Podpora začlenění sociálního zemědělství do výzkumných programů a odborné přípravy.**

Hlubší analýza sociálního zemědělství nezbytně potřebuje podporu výzkumu v oblastech terapie a lékařství, v oblasti sociální práce v zemědělství a v oblasti odborné zemědělské přípravy. Mimořádnou pozornost je nutné také věnovat výběru, odborné přípravě zúčastněných seniorům, případně postiženým lidem. Je třeba připravit a nabízet školení a rozvoj dovedností odpovědným i ošetřovaným osobám

V podmínkách ČR, kde nejsou žádné zkušenosti se sociálním zemědělstvím, zvláště v důsledku  přetrhaných sociálních vazeb obdobím násilné kolektivizace. Navrhujeme nejprve přistoupit k experimentálnímu ověření jednoho nebo dvou projektů sociálního zemědělství. Výběru rodinné soukromé farmy pro experimentální ověření je nutné věnovat zvýšenou pozornost, neboť na výsledku experimentu bude záviset další rozvoj sociálního zemědělství v ĆR.

Po vyhodnocení experimentálních provozu sociálního zemědělství je možné definovat obecná kritéria kvality. Po průzkumu zájmu s využitím monitoringu, o sociální zemědělství, lze následně realizovat projekty sociálního zemědělství v NUTS 2 pro:

* Střední Čechy
* Jihozápad
* Severozápad
* Severovýchod
* Střední Morava
* Moravskoslezsko

1. **Začlenění sociálního zemědělství do strategie udržitelného rozvoje občanské společnosti.**

Také v ČR by sociální zemědělství mělo být podněcováno a podporovánoinstitucemi EU a vládou. To vyžaduje zřízení právního rámce sociálního zemědělství na různých úrovních řízení. Vytvořit ústřední zprávu sociálního zemědělství, usnadnit přístup k cílené podpoře orgánů veřejné správy v integraci podpůrných strukturálních fondů a vhodné propagace.

V zemích EU se počet podniků působících v sociálním zemědělství zvyšuje, ale je jich stále méně než 1 % z celkového počtu zemědělských podniků. Počet soukromých rodinných farem v ČR, zabývajících se sociálním zemědělstvím, musí být účelově stanoven nezbytnou monitorovací činností a náročným výběrem.

Uznání sociálního zemědělství za součást rozvoje venkovského prostředí a hospodářství by umožnilo využití všech iniciativ podporovaných a financovaných evropskými strukturálními fondy ( EZFRV, ESF, EFRR). V politice rozvoje venkova by mohla být, po inovaci, využívaná podpora zejména v ose III ( diverzifikace ) a IV ( Leader).

Významným přínosem v rozvoji sociálního zemědělství jsou také zájmové profesní organizace. Jejich činnost se využije v regionálním monitoringu sociálního zemědělství a v obhajobě zájmů vůči vládě, úřadům a institucím. Svaz vlastníků ČR je připraven tomuto programu napomáhat. Zájmovou činnost na podporu sociálního zemědělství mohou také vykonávat profesní zájmové organizace v oblasti sociální a zdravotní.

Zpracoval: Ing. František Janda, Svaz vlastníků půdy ČR 20.5.2014

-