|  |
| --- |
| **Prethodno vrednovanje Nacrta Strategije biogospodarstva do 2035.** |
| ***IZVJEŠĆE O PROVEDBI POSTUPKA VREDNOVANJA - NACRT*** |
| **Institut za razvoj i međunarodne odnose, IRMO** **Zagreb, 2. veljače, 2024.** |

**SADRŽAJ**

1. **Uvod 4**
2. **Kontekst vrednovanja 5**
3. **Opis akta strateškog planiranja 7**
4. **Metodološki pristup 9**

**Nalazi 14**

**Zaključci 24**

**Pouke postupka vrednovanja 28**

**Preporuke 29**

 **Prilozi**

**PRILOG 1
PODACI O ČLANOVIMA TIMA ZA VREDNOVANJE 32**

**PRILOG 2
OPIS I VREMENIK PROVEDBE POSTUPKA VREDNOVANJA 34**

**PRILOG 3
OPIS KORIŠTENE METODOLOGIJE VREDNOVANJA I OGRANIČENJA ISTRAŽIVANJA 35**

**PRILOG 4
POPIS IZVORA PODATAKA, DOKUMENATA, UPITNIKA ILI DRUGIH INSTRUMENATA
KORIŠTENIH TIJEKOM PROVEDBE POSTUPKA VREDNOVANJA 37**

|  |
| --- |
| **POPIS KRATICA** |
| CLLD | Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (engl. *Community-led Local Development*) |
| DZS | Državni zavod za statistiku |
| EK | Europska komisija |
| EU | Europska unija |
| HR | Republika Hrvatska |
| LEADER | Veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva (franc. *Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale)* |
| NPOO | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. |
| NRS 2030 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine |
| PM | Provedbeni mehanizam |
| SC | Strateški cilj |
| Strategija | Strategija biogospodarstva do 2035.  |
| SWOT | Analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji (engl. *strengths, weaknesses, opportunities, threats*) |

# **1. UVOD**

Izvješće o provedbi vrednovanja Strategije razvoja biogospodarstva do 2035. pripremljeno je u skladu s Evidencijskim brojem ugovora: 198/2023/JN o nabavi usluga ***Prethodnog vrednovanja Strategije Biogospodarstva do 2035.***,od 26. lipnja 2023. Za provedbu navedene usluge Naručitelj, Ministarstvo poljoprivrede, zadužio je Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba.

 Pravni okvir za provedbu prethodnog vrednovanja definiran je:

* + Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17).
	+ Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja (NN 151/22) te
	+ Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja (NN 37/23).

Ključni podzakonski akt za proces vrednovanja je Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN [44/23](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_44_771.html)).

Prethodno vrednovanje NacrtaStrategijerealizirano je u potpunosti sukladno pristupu i metodologiji koja je zadana spomenutim Pravilnikom.

Svrha provedbe postupka prethodnog vrednovanja bila je dati argumentiranu podlogu za poboljšanje Nacrta Strategije te time doprinijeti u cjelini poboljšanju kvalitete isporuka Naručitelja, ujedno izrađivača Strategije i osiguranju okvira za njezinu učinkovitu i djelotvornu provedbu u budućnosti. Na taj način će se osigurati i održivost planiranih ishoda Strategije.

**Struktura izvješća** - Uz Sažetak i Uvod Izvješće o provedbi prethodnog vrednovanja Strategije razvoja biogospodarstva do 2035. sadrži u nastavku sljedeća poglavlja:

Kontekst vrednovanja – sadrži osvrt na akt strateškog planiranja koji se vrednuje te se u ovom dijelu Izvješća sažeto obrazlaže svrha i postupak vrednovanja Strategije.

Opis akta strateškog planiranja – sadrži kratak opis društvenih i gospodarskih potreba i ciljnih skupina u segmentu biogospodarstva na koje je usmjerena provedba Strategije te prikaz ključnih dionika uključenih u njenu provedbu. Ujedno sadrži i prikaz intervencijske logike, ciljeva i pokazatelja uspješnosti akta strateškog planiranja.

Metodološki pristup –– sadrži popis ključnih pojmova, kriterija vrednovanja i pitanja za vrednovanje. Ovo poglavlje sadrži i kratak opis provedbe postupka vrednovanja, metoda i analitičkih tehnika korištenih tijekom provedbe postupka vrednovanja. Poglavlje\* sadrži i informacije o izvorima podataka te su istaknuta ograničenja i nedostaci, izazovi i rizici tijekom primjene odabranog metodološkog pristupa.

Nalazi – sadrže dokaze relevantne za odgovore na pitanja za vrednovanje; analizu i interpretaciju odgovora na pitanja na vrednovanje te nalaze o primjerenosti odabira pokazatelja uspješnosti.

Zaključak – sadrži ocjenu tima za vrednovanje o uspješnosti postupka izrade Nacrta Strategije u odnosu na primijenjene kriterije vrednovanja te osvrt na pokazatelje uspješnosti definirane Strategijom. Zaključci ujedno sadrže odgovore na sva pitanja vrednovanja te daju osvrt na područja u kojima je utvrđen prostor za poboljšanje kvalitete sadržaja Strategije. Dodatno, u poglavlju je dat osvrt na moguće promjene koje predstavljaju logičnu osnovu za izradu preporuka vrednovanja.

Pouke postupka vrednovanja (engl. lessons learned) – sadrže opće zaključke koji bi mogli imati potencijal za širu primjenu i uporabu tijekom izrade ili provedbe Strategije, odnosno oblikovanja i provedbe politike razvoja biogospodardstva.

Preporuke – sadrže preporuke za poboljšanje kvalitete sadržaja, upravljanja provedbom Strategije te daljnjih procesa strateškog planiranja uz navođenje odgovornosti za provedbu ključnih dionika.

Prilozi – sadrže podatke o članovima tima za vrednovanje, opis i vremenik provedbe postupka vrednovanja, opis korištene metodologije vrednovanja i ograničenja istraživanja te popis izvora podataka korištenih tijekom provedbe postupka.

# **2. KONTEKST VREDNOVANJA**

U skladu s navedenim u uvodnom dijelu Nacrta Strategije biogospodarstva do 2035. u ovom će se krovnom aktu strateškog planiranja osigurati usklađeno djelovanje u provedbi već planiranih aktivnosti i daljnjem razvoju biogospodarstva u Hrvatskoj. Ujedno, Strategija odgovara na zahtjev da se donošenjem odgovarajućih sektorskih akata strateškog planiranja doprinese ostvarenju jednog od strateških ciljeva Nacionalne razvojne Strategije 2030 (u daljnjem tekstu: NRS), tj. onome o postizanju samodostatnosti u hrani[[1]](#footnote-1) i razvoju biogospodarstva (strateški cilj 9. NRS-a).

Izrada Strategije pokrenuta je Odlukom Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. listopada 2022. godine, a za njenu izradu su bili zaduženi Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Koordinacija izrade Strategije povjerena je Ministarstvu poljoprivrede. Odluka Vlade Republike Hrvatske također je predvidjela mogućnost uključivanja i drugih stručnjaka u izradu Nacrta Strategije. Osnovana je stručna radna skupina za izradu prijedloga Strategije, u koju su, osim tijela državne uprave određenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske, bili uključeni i predstavnici regionalne i lokalne samouprave, interesnih udruženja hrvatskih proizvođača, znanstvenih i istraživačkih institucija, visokoškolskih ustanova te udruga i nevladinih organizacija.

Korisnici i ciljane skupine na koje se odnosi Strategija su u prvom redu ključni dionici u poljoprivredi, šumarstvu, javni i privatni sektor, udruge, udruženja, komore, lokalno stanovništvo u ruralnim područjima, građani i dr.

**Postupak vrednovanja**

Postupak vrednovanja tijekom izrade završne verzije Strategije temeljio se na sljedećim načelima vrednovanja propisanim prethodno spomenutim Pravilnikom o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2023. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

**1. Načelo pravovremenosti** - postupak vrednovanja akata strateškog planiranja potrebno je planirati i provoditi u skladu s procesima upravljanja i donošenja odluka kako bi se omogućilo pravovremeno postupanje i primjena preporuka tijekom izrade i provedbe akata te daljnjih procesa strateškog planiranja.

**2. Načelo razmjernosti** - postupak vrednovanja potrebno je planirati i provoditi u razmjeru s resursima planiranim za izradu i provedbu akata strateškog planiranja i opsegom provedbe javnih politika.

**3. Načelo neovisnosti** - postupak vrednovanja provode stručnjaci koji su funkcionalno neovisni o tijelima nadležnim za izradu i provedbu akata strateškog planiranja, a uloga im je davanje nepristrane prosudbe i ocjene kvalitete procesa izrade, sadržaja te očekivanih i ostvarenih ishoda i učinaka provedbe akata strateškog planiranja.

**4. Načelo vjerodostojnosti -** postupak vrednovanja provodi se korištenjem pouzdanih i provjerljivih podataka, a nalazi i zaključci vrednovanja moraju biti potkrijepljeni provjerljivim dokazima.

**5. Načelo korisnosti -** Postupak vrednovanja provodi se na način koji omogućava stjecanje novih znanja i utemeljeno i informirano donošenje odluka o poboljšanju kvalitete sadržaja akta strateškog planiranja, upravljanja njegovom provedbom te usmjeravanja procesa strateškog planiranja za naredno razdoblje.

Tim za vrednovanje posebnu je pozornost posvetio načelu pravovremenosti uslijed specifičnih okolnosti pod kojima je zadatak vrednovanja preuzet. Naime, uobičajeno je da se prethodno vrednovanje provodi tijekom cjelokupnog procesa izrade Strategije kako bi se pomoglo izrađivaču Strategije u svim fazama njene izrade te osiguralo da se nalazi vrednovanja mogu pravovremeno uzeti u obzir prilikom razrade pojedinih faza izrade Strategije.

Međutim, u realizaciji prethodnog vrednovanja Strategije tim za vrednovanje bio je uključen tek u zadnjoj fazi izrade Nacrta Strategije, tj. u trenutku kada je cjelovit Nacrt već bio izrađen, a ta okolnost uvjetovala je potrebu za drugačijim, tj. izrazito fleksibilnim pristupom u provedbi postupka vrednovanja. Uslijed spomenute okolnosti nije bilo moguće primijeniti uobičajeni „fazni“ pristup, već se u početnoj fazi realizacije zadatka krenulo vrednovati izrađen cjelovit Nacrt kako bi se izrađivaču Strategije pomoglo u pravovremenoj izradi što kvalitetnije i u većoj mjeri provedive finalne verzije Nacrta Strategije.

**Osnovna svrha i djelokrug prethodnog vrednovanja**

Osnovna svrha vrednovanja bila je poboljšanje kvalitete Strategije, iznalaženje optimalnog načina korištenja resursa za dostizanje utvrđenih strateških ciljeva te time omogućavanje kvalitetne osnove za buduće što jednostavnije, svrsishodnije i učinkovitije praćenje i vrednovanje njene provedbe. Realizacija postupka vrednovanja Strategije podrazumijevala je primjenu nekoliko kriterija vrednovanja, a u okviru kojih su formulirana evaluacijska pitanja koja su obrazložena u daljnjem tekstu.

# **3.** **OPIS AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA**

Slijedom analize stanja, identificiranih snaga, slabosti, prilika i prijetnji te izdvojenih ključnih potencijala definirane su temeljene potrebe za budući razvoj biogospodarstva u Republici Hrvatskoj u skladu s raspoloživim resursima i prema najnovijim važećim europskim smjernicama.

Ključne potrebe su sljedeće**:**

* **povezati dionike u biogospodarstvu,**
* **utvrditi i ukloniti prepreke razvoju biogospodarstva,**
* **identificirati i promicati odabrane lance vrijednosti u biogospodarstvu,**
* **promicati potrošnju domaćih proizvoda biogospodarstva,**
* **mapirati raspoloživost i potražnju za biomasom,**
* **održivo upravljati prirodnim resursima,**
* **dodatno poticati znanstveno-istraživački rad i inovacije te njihovu primjenu u biogospodarstvu.**

Koordinacija izrade Strategije bila je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede ključni dionici uključeni u izradu Strategije bili su i predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Kroz Stručnu radnu skupinu i javno savjetovanje u izradu Strategije su bila uključena i druga tijela državne uprave, lokalna i područna (regionalna) samouprava, znanstvene i istraživačke institucije, nevladine organizacije, privatni sektor i drugi zainteresirani dionici. Glavni dionici bili su uključeni i u procese donošenja odluka u postupcima strateškog planiranja kroz sudjelovanje u Stručnoj radnoj skupini (47 članova iz različitih institucija) i kroz provedenu javnu raspravu.

Intervencijska logika Strategije vidljiva je iz predloženog strateškog okvira. Podmirivanje navedenih potreba i iskorištavanje postojećih razvojnih potencijala u biogospodarstvu bit će omogućeno provedbom tri strateška cilja definirana Strategijom te kroz realizaciju navedenih prioriteta i provedbenih mehanizama koji su osnova za definiranje posebnih ciljeva i mjera, a što slijedi u predstojećem Planu za razvoj biogospodarstva.

**Strateški ciljevi Strategije su slijedeći:**

1. **Unaprjeđenje i bolja koordinacija politika povezanih s biogospodarstvom**
2. **Razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina u biogospodarstvu**
3. **Povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu**

Pregled predloženih pokazatelja učinka je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod\*** | **Naziv pokazatelja učinka** | **Jedinica mjere** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost (2035.)** | **Poveznica sa strateškim ciljem** |
|  | Godišnje izvješće o napretku biogospodarstva  | broj | 0 | 11 | 1 |
|  | Uspostava distribucijskih centara za biomasu | broj | 0 | 5 | 2 |
|  | Dodana vrijednost biogospodarstva | mil. EUR | 3.700 | 9.139 | 3 |
|  | Dodana vrijednost po zaposlenom u biogospodarstvu | tis. EUR | 18 | 23 | 3 |

U poglavlju 6. Nacrta Strategije opisani su provedbeni mehanizmi Strategije. Izdvojeno ih je 8 te su usmjereni na uklanjanje administrativnih i drugih prepreka, promicanje istraživanja, unaprjeđenje tržišta biomase te podupiranje proizvodnje u biogospodarstvu.

**Provedbeni mehanizmi su sljedeći:**

* **Osnivanje koordinacijskog tijela za razvoj biogospodarstva,**
* **Razvoj digitalnih platformi za umrežavanje i razmjenu informacija,**
* **Planiranje i izgradnja distribucijskih centara za biomasu,**
* **Uređivanje korištenja otpadnog mulja,**
* **Poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta u sektorima biogospodarstva,**
* **Poticanje proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane te biorazgradive plastike,**
* **Provedba zelene javne nabave u funkciji razvoja biogospodarstva,**
* **Provedba istraživanja i inovacija povezanih s biogospodarstvom.**

U poglavlju 7. navedene su mogućnosti financiranja provedbe Strategije. U poglavlju se daje osvrt na mogućnosti financiranja u proračunskom razdoblju do 2027. godine, za koje su pripremljeni planski dokumenti za korištenje sredstava EU fondova. Ostvarenje strateških ciljeva podupirat će se prvenstveno iz EU financiranih programa, uz sufinanciranje iz Državnog proračuna. U ovom trenutku nije moguće dati podatke o financiranju za cijelo razdoblje provedbe Strategije, odnosno za buduće razdoblje programiranja 2028.-2035. Projekti biogospodarstva su po svojoj naravi prvenstveno prihvatljivi za potpore EU sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Modernizacijskog fonda te nacionalnim sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kao što je navedeno u poglavlju 8. Strategije (Okvir za praćenje i vrednovanje) Ministarstvo će, kao nositelj izrade Strategije pratiti uspješnost njene provedbe na razini ostvarenja strateških ciljeva prikupljanjem, analizom i usporedbom podataka o napretku u postizanju vrijednosti odabranih pokazatelja učinka. Koordinacijsko tijelo za pitanja biogospodarstva podnosit će izvješće o provedbi strateških ciljeva i ostvarenju pokazatelja učinka iz Strategije u propisanim rokovima i u skladu s načelima sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem. U sredini razdoblja, tijekom 2028. godine provest će se vrednovanje tijekom provedbe Strategije kako bi se utvrdili nedostaci u provedbi te u skladu s nalazima vrednovanja poduzeli potrebni koraci ukoliko budu potrebne određene izmjene. Tijekom 2036. godine predviđeno je naknadno vrednovanje Strategije u okviru kojeg će se ocijeniti cjelokupni učinak Strategije, odnosno njezina održivost, djelotvornost i učinkovitost.

# **4. METODOLOŠKI PRISTUP**

**Ključni pojmovi, kriteriji vrednovanja i evaluacijska pitanja**

U skladu sa spomenutim novim Pravilnikom iz 2023., vrednovanje je obuhvatilo sljedeće ključne kriterije:

* **Važnost (relevantnost)** kojim se provjerava da li su strateški ciljevi (SC) i provedbeni mehanizmi (PM) utemeljeni na stvarnim potrebama i razvojnim potencijalima, tj. provjerava se razina u kojoj su opravdani u odnosu na ključna razvojna ograničenja i potrebe u izrađenim analizama.
* **Usklađenost (koherentnost)**, kriterij kojim se razmatra je li **ostvarena unutarnja kao i vanjska usklađenost Strategije**.
* **Učinkovitost** (efektivnost), kojim se utvrđuje **mogućnost ostvarenja** ili postizanja ciljeva i učinaka provedbe Strategije te nastanak planiranih promjena u okolini ili stanju korisnika javne politike, odnosno posljedice provedbe Strategije.
* **Djelotvornost (efikasnost)** - kojim se utvrđuje opravdanost izrade i provedbe Strategije u odnosu na ishode i učinke koje njena provedba treba postići. Djelotvornost podrazumijeva ostvarivanje utvrđenih ciljeva i provedbu Strategije **s minimalnim troškovima, odnosno postizanje najboljih učinaka u odnosu na raspoložive resurse.**

**Dodatni kriteriji kojima se pridaje važnost su sljedeći:**

* **Komplementarnost –** među-osnažujući utjecaj pojedinih elemenata strateškog okvira
* **Koncentracija** – usredotočenost isključivo na ključno
* **Konzistentnos**t – nedvosmislenost u iznošenju podataka i nalaza
* **Jasnoća -** jednostavni, kratki, operativni i jasan stil pisanja

**Ključna evaluacijska pitanja**

U nastavku slijede evaluacijska pitanja koja su bila korištena u okviru nekoliko ključnih kriterija**.**

**Kriterij relevantnosti**

* Evaluacijsko pitanje 1.: Je li analiza stanja potpuna i ukazuje li jasno na ključne razvojne probleme, potrebe i potencijale?

**Kriterij unutarnje usklađenosti/koherentnosti**

* Evaluacijsko pitanje 2.: Jesu li u Strategiji strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi utvrđeni na logičan način? (Je li strateški okvir jasno povezan s utvrđenim potrebama? Unutarnja intervencijska logika Strategije)

**Kriterij vanjske usklađenosti/koherentnosti**

* Evaluacijsko pitanje 3.: Kakva je usklađenost Strategije sa svim ključnim nadređenim (krovnim) strateškim dokumentima na nacionalnoj i EU razini te s relevantnim sektorskim strategijama?

**Kriterij učinkovitosti/efektivnosti**

* Evaluacijsko pitanje 4.: Predstavljaju li u Strategiji predloženi strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi najbolji način rješavanja razvojnih potreba u sektoru biogospodarstva?
* Evaluacijsko pitanje 5.: Jesu li su svi ključni dionici konzultirani i uključeni u pripremu Strategije na adekvatan način?

**Kriterij djelotvornosti/efikasnosti**

* Evaluacijsko pitanje 6.: Jesu li financijski, institucionalni i ljudski resursi predviđeni za provedbu Strategije jasno identificirani i dovoljni za provedbu? (Je li institucionalni sustav za provedbu Strategije  kvalitetno osposobljen i adekvatan?)

**Opis provedbe postupka vrednovanja**

Slijedom prethodno spomenutog vezano za postupak vrednovanja, vrednovanje Nacrta Strategije se nije provodilo prema uobičajenom postupku vrednovanja po „fazama“ izrade Nacrta Strategije, već, razmatrajući zaprimljen nacrt „unatrag“, kroz primjenu evaluacijskih kriterija i evaluacijskih pitanja.

**Ključni koraci u realizaciji vrednovanja bili su sljedeći:**

* **Provjera metodologije izrade Nacrta Strategije u odnosu na** Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
* **Ocjena kvalitete analize stanja, SWOT analize te identificiranih razvojnih potencijala i potreba**  kao osnove za izradu strateškog okvira;
* **Ocjena intervencijske logike** te provjera jesu li su ciljevi postavljeni na logičan način, utemeljeni u analizi stanja, hrvatskim razvojnim smjerovima na nacionalnoj razini te europskim i globalnim smjernicama relevantnim za područje biogospodarstva; provjera hijerarhije ciljeva te jasnoće očekivanih rezultata;
* **Ocjena utvrđenih mjerljivih pokazatelja učinka provedbe strateških ciljeva;**
* **Procjena kvalitete konzultacijskog procesa** – ocjena razine uključenosti svih relevantnih dionika u odlučivanje tijekom procesa izrade Nacrta Strategije te ocjena stvarnog doprinosa dionika/partnera prilikom njihove izrade;
* **Ocjena (sugestije za poboljšanje)** svih poglavlja Nacrta Strategije.

**Metode vrednovanja**

Pristup u realizaciji vrednovanja zahtijeva primjenu metoda i alata vezanih uz načela vrednovanja. Njihova primjena omogućava da rezultati vrednovanja budu nepristrani te da omogućavaju ispunjavanje svrhe vrednovanja. Kako bi se to postiglo, uobičajeno je korištenje kvantitativnih i kvalitativnih metoda.

 Vrednovanje Nacrta Strategije uključilo je sljedeće metode:

* **Istraživanje sekundarnih izvora**: pregled svih zaprimljenih relevantnih dokumenata od Naručitelja te prikupljanje i analiza dodatnih dokumenata i izvora (nacionalnih, EU i dr.) koji se odnose na problematiku, tj. svih neophodnih informacija za vrednovanje te provedbu kvalitativnih analiza.
* **Primarno prikupljanje podataka**: odnosi se na rasprave s predstavnicima Ministarstva tijekom održanih sastanaka u okviru projekta.
* **Sinteza nalaza**: analiza nalaza, potvrda uzročno-posljedičnih odnosa, nalazi i zaključci po svakom evaluacijskom pitanju temeljem primjene ključnih evaluacijskih kriterija.

Uz spomenuto, nalazi vrednovanja su se, po potrebi, dodatno raspravljali s Naručiteljem.

Metode analize podataka – Tijekom realizacije postupka vrednovanja koristile su se prvenstveno sljedeće analitičke metode:

* Analiza intervencijske logike
* Analiza pokazatelja
* Kvalitativna analiza
* Rasprave s ključnim dionicima

Metodologija za odgovaranje na evaluacijska pitanja i donošenje zaključaka

* Temeljem primjene spomenutih metoda omogućeno je cjelovito sagledavanje i vrednovanje Nacrta Strategije te formuliranje komentara i preporuka usmjerenih poboljšanju svih njenih dijelova.
* Odgovori na evaluacijska pitanja realizirani su temeljem primjene evaluacijskih kriterija i spomenutih metoda evaluacije te su poslužili kao osnova za donošenje zaključaka vrednovanja.

**Fazni pristup tijekom realizacije vrednovanja Nacrta Strategije**

U prvoj fazi vrednovanja korišteni su prvenstveno sljedeći kriteriji:

Relevantnost

Unutarnja i vanjska usklađenost/koherentnost

Konzistentnost

Jasnoća

Kako bi se Izrađivaču omogućilo da se izradi daljnja verzija Nacrta u što kraćem vremenskom roku, u prvoj fazi vrednovanja posebna pozornost je bila usmjerena na postizanje unutarnje usklađenosti, gdje je identificiran znatna mogućnost unapređenja. Slijedom primjene spomenuta tri kriterija, ključne i specifične sugestije po svim poglavljima inkorporirane su u Početno izvješće. Ključne preporuke iz ove faze bit će obuhvaćene kroz odgovore na evaluacijska pitanja.

U drugoj fazi vrednovanja, nakon što je Nacrt Strategije bio sadržajno presložen, te unutarnja usklađenost akta strateškog dokumenta vidljiva, vrednovanje je u većoj mjeri bilo usmjereno na primjenu ostalih kriterija vrednovanja te na odgovore na ključna evaluacijska pitanja.

**Izvori podataka**

Riječ je prvenstveno o sljedećim izvorima:

* Nacrti Strategije biogospodarstva do 2035,
* Relevantne strateške smjernice na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini (Nacionalna razvojna strategija do 2030.g., Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20); Strategija niskougljičnog razvoja do 2030. godine sa pogledom na 2050. godinu (NN 63/21); Ciljevi održivog razvoja (SDG /Sustainable development goals) i dr.
* Strategija poljoprivrede do 2030. (NN 26/22) - predviđen je provedbeni mehanizam E.2 „Razvoj i provedba nacionalne strategije biogospodarstva“.
* Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine te Strategija pametne specijalizacije do 2029.
* Relevantni dokumenti na europskoj razini poput Strategiji biogospodarstva Europske unije iz 2018. godine, Strategija „od polja do stola“ EU, Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a, Strategija EU-a za šume, Strategiji EU-a za plastiku i slično.
* Planovi razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini

**Moguća ograničenja metodološkog pristupa**

Primjena prethodno obrazloženog metodološkog pristupa često podrazumijeva i moguće probleme i ograničenja. Oni su prikazani u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rizici** | **Vjerojatnost** | **Učinak** | **Mjere ublažavanja** |
| Kašnjenje s dostavom daljnjih verzija Nacrta Strategije | Srednja | Jak | Stalne konzultacije s Naručiteljem u svrhu razumijevanja važnosti pridržavanja zadanih rokova za izradu daljnjih verzija Nacrta Strategije. |
| Problemi s pribavljanjem relevantnih dokumenata i podataka | Niska  | Jak | Rano identificiranje ključnih dokumenata od strane tima za vrednovanje te stalna komunikacija i konzultacije s Naručiteljem u početnoj fazi realizacije postupka vrednovanja. |
| Ograničen broj sudionika u planiranim razgovorima; neadekvatna suradnja s Naručiteljem, ujedno i izrađivačem Nacrta Strategije | Niska | Umjeren | Dobro vremensko planiranje, stalna komunikacija i konzultacije s Naručiteljem, dobra suradnja i postignuta razina povjerenja od strane svih uključenih. |

U cjelini gledajući, ključni faktori koji su pospješili uspješnu primjenu predviđene metodologije te smanjili moguća ograničenja tijekom realizacije postupka prethodnog vrednovanja bili su sljedeći:

* Kontakt podaci svih predviđenih dionika bili su dostupni stručnjacima za vrednovanje, čime je omogućena izravna i dinamična komunikacija tijekom realizacije cijelog postupka vrednovanja;
* Naručitelj je razumio svrhu, značaj i doprinos vrednovanja;
* Sve potrebne informacije i dokumenti su bili pravovremeno dostupni timu za vrednovanje;
* Uspostavljena je bila odlična suradnja članova tima za vrednovanje iz IRMO-a i člana tima iz Ministarstva poljoprivrede s timom koji je izrađivao Strategiju.

# **5. NALAZI**

Svi dijelovi i sve verzije Nacrta Strategije pravovremeno su vrednovani, a komentari raspravljeni na sastancima s Izrađivačem. Svi ključni komentari su pismenim putem odaslani Naručitelju. Slijedi prikaz ključnih nalaza tima za vrednovanje kroz odgovore na evaluacijska pitanja u okviru svakog ključnog kriterija vrednovanja. Nalazi su sažetak procesa raspra i komentiranja s timom za vrednovanje i Izrađivačem.

**Kriterij relevantnost**

**Evaluacijsko pitanje 1.: Je li analiza stanja potpuna i ukazuje li jasno na ključne razvojne probleme, potrebe i potencijale?**

Tijekom vrednovanja analize stanja Strategije ovom je pitanju posvećena posebna pozornost tijekom vrednovanja analize stanja, a osobito u prvoj fazi realizacije postupka vrednovanja. Svrha usredotočenosti na analizu stanja bila je osigurati kvalitetnu osnovu za sva daljnja poglavlja Nacrta Strategije koja imaju svoju poveznicu na analizu stanja, razvojne potrebe i potencijale. Naime, ova je analiza relevantna s obzirom da se radi o mjerodavnoj osnovi za utvrđivanje ključnih razvojnih problema i potencijala koji zajedno čine osnovu za utvrđivanje potreba, koje se u strateškom okviru Nacrta Strategije reflektiraju u definiranim strateškim ciljevima i provedbenim mehanizmima.

Zbog važnosti analize stanja za definiranje strateškog okvira Nacrta Strategije, Izrađivaču je naznačeno koji dijelovi su u prvobitnom nacrtu bili napisani dosta općenito (prva tri poglavlja), bez dosljedne strukture te gdje je nedostajalo analitičke podloge i jasno utvrđivanje problema, razvojnih potencijala i potreba. Naručitelju su izravno naznačeni dijelovi teksta koje je trebalo prestrukturirati ili skratiti, te je u konačnoj verziji Nacrta bilo vidljivo da su opisi u tekstu skraćeni i dorađeni u mjeri u kojoj je to bilo izvedivo obzirom na nedostatne podatke koji se većinom temelje na analizama i rezultatima pojedinih znanstveno-istraživačkih projekta i na studiji o raspoloživosti biomase koju je naručilo Ministarstvo poljoprivrede kao temeljnu analizu i polazište za rad na Nacrtu Strategiji. Dodanim zaključcima po pojedinim poglavljima analize stanja osnažena je relevantnost i konzistentnost ovog dijela Nacrta Strategije. U daljnjoj verziji Nacrta, Izrađivač je usvojio strukturne, sadržajne i redaktorske komentare tima za vrednovanje, što je doprinijelo bitno jasnijoj, potpunijoj, čitljivijoj i bolje strukturiranoj analizi, koja kao takva odgovara uobičajenom pristupu pisanja strateškog dokumenta.

Za sažeto, relevantno i dosljedno pisanje analitičkog dijela Nacrta Strategije važna je SWOT analiza. Analiza je bila preopširna i rascjepkana, te je u nekoliko koraka svedena na primjeren opseg uz dosizanje kvalitete primjerene aktu strateškog planiranja. Tim za vrednovanje je pomogao u redigiranju, cjelovitom restrukturiranju ovog poglavlja i korigiranju u dva zaprimljena nacrta ove analize te je konačna verzija zadovoljavajuća i primjerena aktu strateškog planiranja.

Preporuke tima za vrednovanje su prodiskutirane s Naručiteljem te je iz revidiranog Nacrta Strategije vidljivo da je analiza stanja sveobuhvatna, da su navedeni podaci i ocjene stanja relevantne, da je napisana sažeto i jasno te da odražava ključna razvojna ograničenja u biogospodarstvu u Hrvatskoj. Analiza odražava ključne razvojne potrebe i potencijale, a analitički dio sadrži zadnje dostupne podatke, najvećim dijelom zaključno s krajem 2021. godine, te je ona poslužila kao dostatna i relevantna osnova za izradu strateškog okvira Strategije.

**Kriterij unutarnje usklađenosti/koherentnosti**

**Evaluacijsko pitanje 2.: Jesu li u Strategiji strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi utvrđeni na logičan način? (Je li strateški okvir jasno povezan s utvrđenim potrebama? Unutarnja intervencijska logika Strategije)**

Strateški okvir je u prvom Nacrtu Strategije većim dijelom bio dobro povezan s istaknutim razvojnim potrebama u analizi stanja. Kod SWOT analize bile su potrebne značajnije korekcije da bi se uspostavila jasna i sadržajna unutarnja koherentnost, te da ovaj okvir osigura osnovu za kasnije definiranje mjera i aktivnosti razvoja biogospodartsva u predstojećem Planu.

Primjenom kriterija unutarnje usklađenosti, ali ujedno i pomoćnim kriterijem dosljednosti/konzistentnosti provjerena je unutarnja usklađenost ključnih elemenata Strategije. Ova je provjera bitna radi postizanja neophodne unutarnje vertikalne intervencijske logike cijelog dokumenata tj. poveznice od utvrđenih problema, razvojnih ograničenja i slabosti izdvojenih u SWOT analizi do potreba koje su refleksija tih problema/slabosti. Ujedno, potrebe moraju obuhvatiti i razvojni potencijal koji je u području biogospodarstva vrlo izražen. To su te prilike „iznutra“ kojih u ovom segmentu razvoja (biogospodarstvo) zaista ima u Hrvatskoj te je potrebno njihovo daljnje iskorištavanje i osnaživanje. U tom smislu, potrebe pokrivaju probleme i potencijale - i tim za vrednovanje je vodio računa o toj logici s obzirom da je ona morala biti reflektirana u strateškim ciljevima.

U prva dva zaprimljena Nacrta Strategije nije bila u dovoljnoj mjeri vidljiva logična poveznica od problema /slabosti naznačenih u analizi stanja i SWOT analizi sa strateškim ciljevima. Opsežna analiza stanja, opterećena dijelom manje važnim, općenitim opisima te pretjerano ekstenzivna SWOT analiza koja je tražila doradu bila su ograničenje za postizanje poželjne vertikalne unutarnje logike u dokumentu – od problema do potreba te konačno do strateških ciljeva i provedbenih mehanizama.

Provedbeni mehanizmi su međutim kvalitetno i pregledno bili prikazani u tabličnom obliku već u prvom Nacrtu. Izrađivaču je sugerirano da se u opisima sažeto osvrne na potrebe i potencijale te nalaze SWOT analize s ciljem osnaženja unutarnje intervencijska logike, kako bi ovaj dio Nacrta Strategije mogao poslužiti kao mjerodavna i argumentirana osnova za naknadnu izradu Plana razvoja biogospodarstva. Temeljem naznačenog u vrlo svrhovitoj Tablici 9., vidljivo je da svaki strateški cilj (SC) ima svoju poveznicu na dvije ili tri istaknute ključne potrebe. Prvi i treći SC odražavaju svaki po dvije ključne potrebe, a drugi SC *(Razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina)* refleksija je tri istaknute potrebe: *Mapirati raspoloživost i potražnju za biomasom; Održivo upravljati prirodnim resursima te Dodatno poticati istraživanja i inovacije te njihovu primjenu u biogospodarstvu[[2]](#footnote-2).* Potrebe koje su reflektirane u prvom SC *(Unaprjeđenje i bolja koordinacija politika povezanih s biogospodarstvom)* su slijedeće: *Povezati dionike u biogospodarstvu i Utvrditi i ukloniti prepreke razvoju biogospodarstva,* a potrebe koje imaju svoju direktnu vertikalnu poveznicu na treći SC *(Povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu*) su: *Identificirati i promicati odabrane lance vrijednosti u biogospodarstvu i Promicati potrošnju domaćih proizvoda biogospodarstva.* Dodatno ključno za provjeru intervencijske logike, u tablici 9. je jasno naznačena izravna povezanost svakog od 8 utvrđenih provedbenih mehanizama s dvije do tri potrebe. Pri tome je značajno da se čak četiri provedbena mehanizma vežu za zaista relevantnu potrebu: *Dodatno poticati istraživanja i inovacije te njihovu primjenu u biogospodarstvu.*

Vrednovanje primjenom ovog evaluacijskog pitanja potvrdilo je da su strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi postavljeni temeljem prethodno dobro formuliranih i relevantnih potreba. Provedbeni mehanizmi proizlaze iz strateških ciljeva koji proizlaze direktno iz potreba utvrđenih u analizi stanja i SWOT analizi. Formuliranje jasnih potreba koje su rezultat sagledavanja ključnih problema i postojećeg razvojnog potencijala u sektoru biogospodarstva izuzetno je značajno kao osnova za izradu prijedloga mjera u narednoj fazi kada će se izrađivati Plan razvoja biogospodarstva s mjerama i aktivnostima koje će morati imati svoju vertikalnu poveznicu na potrebe i strateški okvir utvrđen u Nacrtu Strategije. Na osnovu navedenog, moguće je zaključiti da su strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi utvrđeni na logičan način te da je jasna povezanost strateškog okvira s potrebama, što potvrđuje da je postignuta neophodna intervencijska logika Strategije.

**Kriterij vanjske usklađenosti/koherentnosti**

**Evaluacijsko pitanje 3.: Kakva je usklađenost Strategije sa svim ključnim nadređenim (krovnim) strateškim dokumentima na nacionalnoj i EU razini te s relevantnim sektorskim strategijama?**

Strateško usmjerenje za Strategiju određeno je u prvom redu **Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030 (*NRS 2030).***Tema biogospodarstva je obrađena u strateškom cilju 9. *„Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva*“, gdje je biogospodarstvo identificirano kao djelatnost koja može doprinijeti oživljavanju ruralnih područja. Ta ključna povezanost svakog akta strateškog planiranja u RH sa NRS 2030., pa tako i Strategije biogospodarstva do 2035. vidljiva je i iz formulirane vizije u Strategiji:

*Biogospodarstvo će se do 2035. godine ubrzano razvijati kao dinamična i diverzificirana djelatnost, koja daje značajan doprinos ukupnim gospodarskim aktivnostima u Republici Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je, uz smanjenje ovisnosti Republike Hrvatske o sirovinama iz neobnovljivih izvora, posebno važno za ruralna područja.*

Svaki od tri postavljena strateška cilja Strategije doprinosi ostvarenju vizije iz čega je dodatno vidljivo u kojoj mjeri je Nacrta Strategije usklađen sa ključnim nadređenim dokumentom u RH.

Vezano za sektorske relevantne strategije, vanjska usklađenost je istaknuta u odnosu na cijeli niz akata strateškog planiranja, a među njima valja istaknuti  *Strategiju poljoprivrede do 2030.* (NN, br. 26/22) u kojoj je predviđen provedbeni mehanizam E.2 „Razvoj i provedba nacionalne strategije biogospodarstva“. Nadalje, u ***Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine***(NN, br. 32/16) uključena je tema biogospodarstva u tematsko prioritetno područje 5. „Hrana i bioekonomija“. Valja istaknuti da je Vlada RH donijela i ***Strategiju pametne specijalizacije do 2029. godine***u prosincu 2023[[3]](#footnote-3) u kojoj je uključena tema biogospodarstva u tematska prioritetna područja „Održiva i kružna hrana“ te „.Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva“ s time da je za svako od tematskih prioritetnih područja predviđeno osnivanje tematskih inovacijskih vijeća kao tijela koja sudjeluju u kreiranju politika putem planova transformacijskog razvoja.

Usklađenost je postignuta i sa ***Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*** (NN, br. 63/21) s obzirom da je u njoj istaknut značaj biogospodarstva za smanjenje emisija stakleničkih plinova u kontekstu povećanja proizvodnje, korištenja energije iz obnovljivih izvora i gospodarenje proizvodnim otpadom u skladu s načelima biogospodarstva. Strategija sadrži niz relevantnih mjera za biogospodarstvo, a među njima su: uspostava platforme za biogospodarstvo (mjera MCC-12), uspostava platforme za kružno gospodarstvo (MCC-11), poticanje razvoja poduzetništva na području niskougljičnog gospodarstva (MCC-19) i niz drugih.

Nadalje, Strategija ima svoju poveznicu i na***Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu***(NN, br. 25/20) koja sadrži kraće poglavlje o ulozi biospodarstva u povećanju energetske neovisnosti proizvodnjom energije iz biomase.

Konačno, ne manje važno, vanjska koherentnost vidljiva je i u odnosu na ciljeve***Strategije biogospodarstva* EU** iz 2018. koji podrazumijevaju postizanje prehrambene sigurnosti, ali i održivo upravljanje prirodnim resursima i smanjenje ovisnosti o neobnovljivim izvorima.

Iz navedenog je vidljivo da je usklađenost Strategije s ključnim nadređenim strateškim dokumentom, Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine neupitna te da je Strategija usklađena sa svim relevantnim sektorskim nacionalnim strategijama kao i nadređenim strateškim razvojnim dokumentima na EU i globalnoj razini koje se dotiču problematike biogospodarstva*.*

**Kriterij učinkovitosti/efektivnosti**

**Evaluacijsko pitanje 4.: Predstavljaju li u Strategiji predloženi strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi najbolji način rješavanja razvojnih potreba u sektoru biogospodarstva?**

Ovo se pitanje nadovezuje i na kriterij relevantnosti, tj. poglavito na prvo, a u manjoj mjeri i na drugo evaluacijsko pitanje, s obzirom na povezanost analitičkog i strateškog dijela Strategije koji tvori unutarnju intervencijsku logiku akta strateškog planiranja.

Argumentiranom utvrđivanju i formuliranju razvojnih potreba posvećena je posebna pozornost tijekom vrednovanja Nacrta Strategije u okviru kriterija relevantnosti, kao i unutarnje usklađenosti i jasnoće s obzirom na činjenicu da je riječ o prvom ključnom koraku neophodnom za definiranje kvalitetnog strateškog okvira. Jednom, kad su definirane potrebe poslužile u smislu dobro argumentirane objedinjene refleksije ključnih razvojnih problema i postojećih potencijala u Nacrtu Strategije, provjereno je da li mogu poslužiti kao opravdana osnova za definiranje i opisivanje strateških ciljeva i provedbenih mehanizama. U tom smislu je bilo relevantno razmatranje analitičke građe, obrazloženja i ocjena u Poglavlju 2.2. Strategije (*Razvoj biogospodarstva u Republici Hrvatskoj*), u okviru kojega su u cjelini obrazložene potrebe i potencijali u Nacrtu Strategije, Poglavlje 3. *(SWOT analiza hrvatskog biogospodarstva)* i Poglavlje 4. (Razvojne potrebe hrvatskog biogospodarstva u RH), s obzirom da su temeljem tih nalaza i argumentiranih ocjena formulirani strateški ciljevi usmjereni rješavanju potreba u sektoru biogospodarstva u Poglavlju 5*.*

Izrađivaču su sugerirane samo manje promjene kada je riječ o strateškom okviru i rješavanju razvojnih potreba u sektoru pomoću predloženih strateških ciljeva i provedbenih mehanizama. Strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi su dobro formulirani, odgovaraju poželjnoj „hijerarhijskoj razini“, tj. vidljivo je da će se iz formuliranih strateških ciljeva moći utvrditi ciljevi nižeg ranga kao i mjere i aktivnosti u okviru predstojećeg Plana. Ujedno, riječ je o umjerenom broju strateških ciljeva, što je u skladu s načelom koncentracije, tj. usredotočenosti na ključne potrebe, posebice obzirom da se Strategija razvoja biogospodarstva priprema po prvi put u Republici Hrvatskoj, te bi previše strateških ciljeva bilo u suprotnosti s ključnom potrebom uspostavljanja jedinstvenog sustava za razvoj biogospodarstva. Sugerirano je da se kod strateškog dijela uvrsti i institucionalni okvir te prikaže nužnost višesektorske povezanosti s obzirom da je problematika daljnjeg razvoja biogospodarstva izuzetno vezana i za djelokrug rada Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i Ministarstva gospodarstva. Riječ je o multisektorskom, integriranom pristupu razvoju temeljem kojeg se postiže sinergija poduzetih intervencija ukoliko se one provode temeljem intersektorske, tj. međuresorne suradnje, a što će doći do izražaja prilikom provedbe strateških projekata te u predstojećem Planu razvoja biogospodarstva prilikom provedbe mjera i aktivnosti.

Nadalje, kad je riječ o strateškom okviru, tim za vrednovanje je naglasio da nedostaje poglavlje vezano uz strateške projekte te je Izrađivaču sugerirano da prijedloge strateških projekata (možda i ne svih) prebaci iz priloga u poglavlje u dokumentu Strategije, te da ih tablično opiše, pridružujući im jasne izvore financiranja i terminski plan. Tijekom vrednovanja daljnje verzije Nacrta Strategija predloženo je da se doradi i nadopuni ovaj prilog, te razmisli da se možda dodaju projekti mapiranja resursa i proizvoda u biogospodarstvu kao i osnivanje koordinacijskog tijela za vođenje i praćenje aktivnosti provedbe Strategije. Redaktorskom intervencijom predložena je dorada opisa ciljeva kroz prioritetna područja intervencije koja su usklađena s identificiranim potrebama.

Primjenom kriterija učinkovitosti ujedno se razmatra i kolika je vjerojatnost da će se postavljeni strateški ciljevi ostvariti planiranim provedbenim mehanizmima i raspoloživim resursima te provedbenim kapacitetima, a što se dijelom razmatra i primjenom kriterija djelotvornosti u okviru posljednjeg evaluacijskog pitanja. Razina ove vjerojatnosti moći će se sagledati preciznije tek tijekom provedbe Strategije i to će to biti jedan od ključnih kriterija prilikom praćenja i vrednovanja ovog akta strateškog planiranja usred razdoblja njegove provedbe. Zaključak tima za vrednovanje je je realno za očekivati da će tri utvrđena strateška cilja biti moguće realizirati temeljem osam predloženih provedbenih mehanizama.

Tijekom realizacije postupka vrednovanja korisna je i primjena pomoćnog kriterija vrednovanja – komplementarnosti, kojeg je moguće razmatrati upravo u okviru kriterija učinkovitosti s obzirom da komplementarni ciljevi i provedbeni mehanizmi imaju međusobno osnažujući efekt koji dodatno osnažuje pozitivne utjecaje primjene spomenutog integriranog/multisektorskog pristupa, a koji je u Nacrtu Strategije i istaknut. Kada je komplementarnost ciljeva i provedbenih mehanizama vidljiva, tj. kada je prisutan njihov podržavajući utjecaj, sinergijski efekt njihove provedbe je bitno izraženiji, te su, posljedično, veći učinci njihove realizacije, što ujedno osnažuje učinkovitost/efektivnost prilikom provedbe Strategije i u cjelini ostvarenje relevantnih i održivih rezultata. Postupkom vrednovanja je utvrđeno da su strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi definirani na način da je vidljiva njihova komplementarnost, tj. međusobna povezanost, a koja će pridonijeti njihovoj učinkovitijoj i djelotvornijoj realizaciji, tj. uspješnijoj provedbi Strategije.

Prilikom razmatranja kriterija učinkovitosti potrebno je razmotriti i prikladnost pokazatelja provedbe definiranih ciljeva Strategije. Ključni prijedlog tima za vrednovanja bio je da se predloženi pokazatelji učinka ponovo promisle, tj. da se preuzme zadnja verzija biblioteke pokazatelja MRRFEU te, ukoliko je potrebno, da se predlože novi pokazatelji temeljem sustava pokazatelja u EU. Predstavnici izrađivača su uspostavili pisanu komunikaciju s DZS-om, i s obzirom da se pokazatelji o biogospodarstvu navedeni u Biblioteci pokazatelja MRRFEU ne prate, ponovno su se odlučili za prvobitnu verziju pokazatelja po strateškim ciljevima. Nadalje, predložen je novi pokazatelj učinka, *Dodana vrijednost po zaposlenom u biogospodarstvu* a koji se trenutno prati na razini EU-a, i za koji postoje javno dostupni podatci.

Pregled predloženih pokazatelja učinka je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod\*** | **Naziv pokazatelja učinka** | **Jedinica mjere** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost (2035.)** | **Poveznica sa strateškim ciljem** |
|  | Godišnje izvješće o napretku biogospodarstva  | broj | 0 | 11 | 1 |
|  | Uspostava distribucijskih centara za biomasu | broj | 0 | 5 | 2 |
|  | Dodana vrijednost biogospodarstva | mil. EUR | 3.700 | 9.139 | 3 |
|  | Dodana vrijednost po zaposlenom u biogospodarstvu | tis. EUR | 18 | 23 | 3 |

Slijedom primjene ovog evaluacijskog pitanja, potvrđena je usklađenost strateških ciljeva i provedbenih mehanizama s ranije istaknutim razvojnim potrebama i potencijalima. Nakon uvažavanja manjih sugestija tima za vrednovanje u ovom dijelu Nacrta Strategije, vrednovanje je potvrdilo da je ova usklađenost potpuna i zadovoljavajuća. Ujedno, utvrđeno je da su ciljevi i provedbeni mehanizmi definirani na način da je vidljiva njihova komplementarnost, tj. međusobna povezanost, a koja će pridonijeti u cjelini njihovoj učinkovitijoj i djelotvornijoj realizaciji, tj. uspješnijoj provedbi Strategije. Prethodno definirani pokazatelji koje je predložila Stručna radne skupina i izrađivač *Godišnje izvješće o napretku biogospodarstva* i *Uspostava distribucijskih centara za biomasu,* i dalje se predlažu u dokumentu, iako oni u svojoj suštini nisu pokazatelji učinka nego više pokazatelji rezultata te, njima, po mišljenju tima za vrednovanje, neće biti moguće pratiti provedbu Strategije.

Predložene pokazatelje *Dodana vrijednost biogospodarstva* i *Dodana vrijednost po zaposlenom u biogospodarstvu* treba provjeriti dodatno sa MRRFEU, objasniti te zatražiti njihovo uključivanje u Biblioteku pokazatelja.

**Evaluacijsko pitanje 5.: Jesu li su svi ključni dionici konzultirani i uključeni u pripremu Strategije na adekvatan način?**

Iako je kriterij učinkovitosti presudan prilikom realizacije vrednovanja tijekom kao i nakon provedbe akta strateškog planiranja, korisno ga je primijeniti i u fazi prethodnog vrednovanja. Među ostalim, za njegovo je sagledavanje bilo potrebno procijeniti razinu uključenosti ključnih dionika u proces izrade Nacrta Strategije. Ova procjena nije značajna samo iz razloga da se potvrdi da se radilo o participativnom procesu izrade Nacrta Strategije, uz napomenu da je participativnost, uz strateško planiranje, jedno od ključnih načela kohezijske politike EU-a, već iz razloga što je snažno partnerstvo koje je poželjno razviti tijekom procesa izrade Strategije presudno za njenu učinkovitu provedbu tj. za postizanje održivih i relevantnih učinaka. Kvalitetan proces konzultacija s ključnim dionicima, a koji podrazumijeva i učinkovitu koordinaciju, osnažuje osjećaj odgovornosti i „vlasništva“ u odnosu na izrađenu Strategiju te je temeljem uspostavljenog svrsishodnog partnerstva, uključujući u prvom redu ono međuresorno, u ovoj fazi moguće pretpostaviti da će biti moguće ostvariti strateške ciljeve i učinke planirane Strategijom. Do sada primijenjen, participativan proces u tom je smislu bitan čimbenik ostvarenja strateških ciljeva i izdvojenih prioriteta Strategije.

Primjena integriranog, multisektorskog pristupa razvoju biogospodarstva u Republici Hrvatskoj podrazumijeva izravnu i kontinuiranu suradnju Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Ova je suradnja bila vidljiva tijekom procesa izrade Nacrta Strategije te je istaknuta i u Poglavlju 8. *(Partnerstvo u pripremi i provedbi strategije biogospodarstva*) u kojemu je navedeno da su uz Ministarstvo poljoprivrede, u čijoj je nadležnosti koordinacija Strategije, u Stručnu radnu skupinu i javno savjetovanje u izradu Strategije bila uključena i druga tijela državne uprave, lokalna i područna (regionalna) samouprava, znanstvene i istraživačke institucije, nevladine organizacije, privatni sektor i drugi zainteresirani dionici. Nacrt Strategije je izrađen zahvaljujući angažmanu i doprinosu 47 stručnjaka, članova Stručne radne skupine osnovane u listopadu 2022. godine i njihovih imenovanih zamjenika. Uz resorna ministarstva, u rad Skupine bili su uključeni članovi iz Hrvatske zajednice županija, Hrvatske zajednice općina, Udruge gradova, nekoliko agencija, komora, znanstvenih instituta i visokoškolskih obrazovnih ustanova i nekoliko poduzeća. Stručna radna skupina je kroz 5 regionalnih radionica do konca travnja 2023. godine izradila i usvojila nacrt Strategije razvoja biogospodarstva do 2035. godine te je taj nacrt podijeljen s ostalom zainteresiranom javnosti na javnoj raspravi zaključno s koncem siječnja 2024. godine.

S obzirom da je riječ o relativno novijoj razvojnoj temi/sektoru, a čija važnost je svakim danom sve i naglašenija u EU i globalnim okvirima, ovakve aktivnosti imaju dalekosežan značaj, pogotovo u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske u kojima nema dovoljno saznanja o značaju i razvojnom potencijalu biogospodarstva .

S ciljem što djelotvornije provedbe Strategije te s ciljem osnaživanja koordinacije spomenutih javnih razvojnih politika povezanih s biogospodarstvompredviđeno je i osnivanje Koordinacijskog tijela sastavljenog od tijela državne uprave nadležnih za pojedine segmente biogospodarstva, koje će surađivati sa strukovnim organizacijama, znanstvenom i istraživačkom zajednicom, lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom te nevladinim organizacijama. S obzirom da je djelotvorna koordinacija od presudnog značaja za kvalitetnu provedbu Strategije, ova je inicijativa vrlo značajna.

Treba, međutim naglasiti, da će za djelotvornu provedbu Strategije, uz spomenutu ključnu međuresornu suradnju presudna biti i kontinuirana bliska suradnja sa županijama, gradovima i općinama, kao i suradnja sa stručnjacima i znanstvenom zajednicom iz različitih područja. U uvjetima djelotvorno koordinirane horizontalne i vertikalne suradnje biti će moguće sustavno razvijati biogospodarstvo u Hrvatskoj koje će pridonijeti gospodarskoj konkurentnosti zasnovanoj na raspoloživim prirodnim resursima, najnovijim znanstveno tehnološkim inovacijama iz ovog područja, te koji će ujedno dati doprinos održivom i ravnomjernijem regionalnom razvoju Republike Hrvatske*.*

Uslijed važnosti načela participativnosti prilikom formuliranja Nacrta Strategije, Izrađivaču je sugerirano u oba prethodna izvješća vrednovanja te tijekom održanih rasprava i neformalne komunikacije da se Poglavlje 8. (Partnerstvo u pripremi i provedbi strategije biogospodarstva) detaljnije razradi i osnaži dodatnim informacijama o ovom procesu, što je u konačnoj verziji i postignuto, te je vidljivo da su svi ključni dionici bili uključeni u proces izrade Nacrta Strategije.

Vezano za pokazatelje, pokazatelji koje je predložila Stručna radne skupina i izrađivač *Godišnje izvješće o napretku biogospodarstva i Uspostava distribucijskih centara za biomasu u* svojoj suštini nisu pokazatelji učinka nego više pokazatelji rezultata te, njima, po mišljenju tima za vrednovanje, neće biti moguće pratiti provedbu Strategije.

Predložene pokazatelje *Dodana vrijednost biogospodarstva i Dodana vrijednost po zaposlenom u biogospodarstvu* treba provjeriti dodatno sa MRRFEU te zatražiti njihovo uključivanje u Biblioteku pokazatelja. Na taj način oni bi osigurali kontinuirano praćenje učinaka poredbe strateških ciljeva na nacionalnoj razini.

**Kriterij djelotvornosti/efikasnosti**

**Evaluacijsko pitanje 6.: Jesu li financijski, institucionalni i ljudski resursi predviđeni za provedbu Strategije jasno identificirani i dovoljni za provedbu? (je li institucionalni sustav za provedbu Strategije  kvalitetno osposobljen i adekvatan?)**

Tijekom postupka prethodnog vrednovanja važno je dati načelnu prosudbu vezano za raspoloživost financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa potrebnih za provedbu strateškog dokumenta. Načelnu osnovu za ovu prosudbu moguće je dati temeljem obrazloženog u Poglavlju 7. Strategije (*Mogućnosti financiranja),* te u Dodatku 2. *(Mogućnosti financiranja projekata u biogospodarstvu u programskom razdoblju do 2027. godine).*

U poglavlju je prikazan pregled mogućih izvora financiranja u razdoblju do 2027. godine, za koje su pripremljeni planski dokumenti za korištenje sredstava EU fondova. Vidljivo je da će se ostvarenje strateških ciljeva podupirati prvenstveno iz EU financiranih programa, uz sufinanciranje iz Državnog proračuna. U ovom trenutku nije moguće dati podatke o financiranju za cijelo razdoblje provedbe *Strategije*, odnosno za naredno programsko razdoblje (2028.-2035.). Međutim, izvjesno je da će u prvoj fazi realizacije Strategije sredstva biti dostupna s obzirom da su projekti iz područja biogospodarstva prvenstveno prihvatljivi za potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, iz Modernizacijskog fonda te iz nacionalnih sredstava (iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).

Primjerice, ***Program konkurentnost i kohezija 2021. – 2027***. sadrži sljedeća 3 specifična cilja unutar kojih se mogu financirati projekti biogospodarstva: (i) specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija: ukupna sredstva planirana unutar specifičnog cilja za razdoblje 2021.-2027. iznose 631 milijun eura: (ii) specifični cilj RSO1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja: ukupna sredstva planirana unutar specifičnog cilja za razdoblje 2021.-2027. iznose 336 milijuna eura i (iii) specifični cilj RSO2.6. Promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo: ukupna sredstva planirana unutar specifičnog cilja za razdoblje 2021.-2027. iznose 119 milijuna eura.

Nadalje, ***Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027***. pruža mogućnost sufinanciranja projekata u biogospodarstvu kroz značajan niz intervencija. Samo kao primjer, moguće je navesti sljedeće: (i) 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije: za intervenciju je za razdoblje od 2023. do 2027. osigurano ukupno 30 milijuna eura javnih sredstava potpore; (ii) 72.01. Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama: za intervenciju je osigurano 8,8 milijuna eura u razdoblju 2023.-2027.: (iii) 73.06. Ulaganja – Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumsko uzgojnim radovima i proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala: za intervenciju je osigurano 20 milijuna eura.; (iv) 73.07. Ulaganja – Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva: za intervenciju je osigurano 26,9 milijuna eura: (v) 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda: za intervenciju je predviđeno 142,8 milijuna eura javne potpore do 2027. godine, a dodatna ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda moguća su uz pomoć financijskih instrumenata (intervencija 73.11 FI); (vi) 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu: za potporu provedbe lokalnih razvojnih strategija LAG-ova je rezervirano 103 milijuna eura i dr.

Među ostalim, za daljnja ulaganja u područje biogospodarstva relevantan je i ***Modernizacijski fond*** kojim se podupiru programi potpore kojima je cilj postizanje klimatske neutralnosti i unaprjeđenje energetske učinkovitosti, a na raspolaganju iz ovog izvora Hrvatska ima otprilike 1 milijardu eura za razdoblje do 2030.

Nikako nije zanemariv značaj ***Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*** koji provodi aktivnosti povezane s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Konačno, mogući izvor financiranja su i ***proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*** s obzirom da je u novijim planovima razvoja vidljivo da županije i gradovi, često predviđaju prioritete, strateške projekte i aktivnosti u području biogospodarstva te financijska sredstva za njihovo ostvarivanje. Mogućnosti za financiranja projekata u biogospodarstvu vidljive su i u nizu drugih programa kao što su to primjerice Inovacijski fond i Program Obzor Europa, koji nisu u Nacrtu Strategije detaljnije navedeni s obzirom da EK planira sredstva i objavljuje natječaje. Detaljnije informacije o mogućnostima korištenja fondova nalaze se u Dodatku 2. Strategije.

Djelotvornost se ujedno nadovezuje i na nužnost primjene integriranog pristupa prilikom promišljanja daljnjeg razvoja biogospodarstva. Pri tom se misli na kontinuiranu i svrhovitu međusektorsku suradnju relevantnih resora s obzirom na izuzetnu povezanost problematike razvoja biogospodarstva s problematikom pokrivenom drugim javnim politikama. Pri tome su, uz javnu politiku poljoprivrede, poglavito značajne gospodarska, znanstveno - inovacijska i regionalna politika. Pojedini segmenti iz područja biogospodarstva su također vrlo naglašeno nadovezani na politiku zaštite okoliša. Djelotvorna suradnja i koordinacija relevantnih tijela pretpostavlja primjenu participativnog upravljanja i uključivanje svih bitnih aktera na svim hijerarhijskim razinama kako bi se osigurala kvalitetna provedba Strategije. Spomenuto je najuže vezano za kvalitetno postavljen i koordiniran institucionalni sustav, a ključna uloga će biti na Ministarstvu poljoprivrede. Koristi od ovakvog pristupa bit će stoga vidljive i kod drugih javnih politika, ne samo politike razvoja biogospodarstva. Treba naglasiti da su za kvalitetan institucionalni sustav od presudnog značaja kvalitetni ljudski resursi, a što podrazumijeva ne samo kompetentnost, specifična institucionalna znanja i iskustvo neposredno uključenih, već i dovoljan broj zaposlenih stručnjaka s potrebnim znanjima i vještinama za učinkovitu i djelotvornu provedbu Strategije u Ministarstvu poljoprivrede.

Prema obuhvatu Strategije, izvjesno je da će značajan broj zaposlenika biti uključen u njenu provedbu. U samom Ministarstvu poljoprivrede bit će uključeni zaposlenici iz barem 4 uprave (poljoprivredna politika, ruralni razvoj, ribarstvo i šumarstvo). Bit će uključena i druga ministarstva te javna i lokalna samouprava. Temeljem primjene kriterija djelotvornosti tijekom realizacije postupka vrednovanja vidljivo je da su financijski, institucionalni i ljudski resursi predviđeni za provedbu Strategije jasno identificirani i dovoljni za provedbu te da je institucionalni sustav kvalitetno osposobljen i adekvatan za njihovu provedbu. Dodatno, zbog specifičnosti problematike biogospodarstva, koja je izuzetno vezana za niz relevantnih razvojnih javnih politika, međuresorna suradnja i kontinuirana djelotvorna koordinacija izuzetno su značajni za daljnji uspješan i dugoročan razvoj sektora.

# **6. ZAKLJUČCI**

Tijekom provedenog postupka vrednovanja Strategije biogospodarstva do 2035. korišteni su propisani kriteriji vrednovanja te uobičajena evaluacijska pitanja koja se koriste prilikom realizacije prethodnog vrednovanja akta strateškog planiranja. Postupak vrednovanja odvijao se u nekoliko ključnih koraka i prijedlozi tima za vrednovanje usvajani su od strane Izrađivača tijekom izrade svake daljnje verzije Nacrta Strategije.

Na temelju primjene kriterija vrednovanja bilo je vidljivo kako prilikom odgovaranja na pojedina evaluacijska pitanja nije bilo moguće razmatrati pojedine kriterije potpuno izdvojeno. Niz kriterija je uzajamno povezan, i upravo ti međuodnosi značajni su kada je riječ o izradi kvalitetnog akta strateškog planiranja te stvaranja osnove za njegovu uspješnu provedbu. To se u prvom redu odnosi, primjerice, na kriterij konzistentnosti i unutarnje usklađenosti, kriterij učinkovitosti i komplementarnosti te kriterij djelotvornosti i učinkovitosti. Ovakav pristup prilikom vrednovanja svake inačice zaprimljenog Nacrta omogućio je holističko i integrirano sagledavanje problematike, uz kontinuirano promišljanje kako stvoriti pretpostavke za što djelotvorniju i učinkovitiju provedbu Strategije, kao i pretpostavke za postizanje održivosti očekivanih relevantnih učinaka u sektoru biogospodarstva Hrvatske.

Slijede zaključci vezani za nalaze vrednovanja po evaluacijskim pitanjima, u skladu s osnovnim kriterijima vrednovanja, uz naznaku ključnih preporuka upućenih Izrađivaču, tj. timu iz Ministarstva poljoprivrede za poboljšanje Nacrta Strategije.

Sagledavajući Nacrt Strategije pomoću **kriterija relevantnosti**, pozornost je u prvom redu bila usmjerena na vrednovanje dviju izrađenih analiza – analizu stanja i SWOT analizu. Izrađivaču su bili naznačeni dijelovi teksta koje je trebalo prestrukturirati ili skratiti te je u konačnoj verziji Nacrta vidljivo da su opisi u tekstu skraćeni u mjeri u kojoj je to bilo izvedivo. Dodanim zaključcima po pojedinim poglavljima analize stanja je relevantnost analitičkog dijela Nacrta Strategije dodatno osnažena. U daljnjoj verziji Nacrta, Izrađivač je usvojio predložene strukturne, sadržajne i redaktorske komentare tima za vrednovanje, te je analiza postala znatno jasnija, potpunija, čitljivija i bolje strukturirana - te kao takva odgovara uobičajenom pristupu pisanja strateškog dokumenta. Tijekom javne rasprave pristigli su i od strane izrađivača prihvaćeni dodatni inputi za poboljšanje kvalitete analize stanja. Za sažeto, relevantno i dosljedno pisanje analize stanja važna je SWOT analiza koja u prvom Nacrtu nije bila napisana u skladu s pristupom uobičajenim za takvu analizu u strateškom dokumentu. Analiza nije bila primjereno strukturirana na dijelove od kojih su tri bila razdvojena, s naglaskom na biomasu. Tim za vrednovanje je pomogao u redigiranju, cjelovitom preslagivanju i korigiranju ovog poglavlja u dva zaprimljena nacrta ove analize, te je konačna inačica zadovoljavajuća i primjerena aktu strateškog planiranja.

Preporuke tima za vrednovanje su prodiskutirane s Naručiteljem, te je iz zadnjeg Nacrta Strategije vidljivo da je analiza stanja sveobuhvatna, da su navedeni podaci i ocjene stanja relevantne, da je napisana sažeto i jasno te da odražava ključna razvojna ograničenja u biogospodarstvu u Hrvatskoj. Analiza odražava ključne razvojne potrebe i potencijale, a analitički dio sadrži relativno recentne podatke, najvećim dijelom zaključno s krajem 2021. godine, te je ona poslužila kao relevantna osnova za izradu strateškog okvira Strategije.

Vezano za kriterij **unutarnje usklađenosti/koherentnosti** postupkom vrednovanja je utvrđeno da u prva dva zaprimljena Nacrta Strategije nije bila u dovoljnoj mjeri vidljiva logična poveznica od problema/slabosti, koje su bile naznačene u analizi stanja i SWOT analizi sa strateškim ciljevima. Opsežna analiza stanja, opterećena dijelom manje važnim, općenitim opisima te pretjerano ekstenzivna SWOT analiza koja je tražila doradu bila su ograničenje za postizanje poželjne vertikalne unutarnje logike u dokumentu. Provedbeni mehanizmi su međutim kvalitetno i pregledno bila prikazani u tabličnom obliku već u prvom Nacrtu. Izrađivaču je sugerirano da se u opisima sažeto osvrne na potrebe i potencijale te nalaze SWOT analize da se osnaži unutarnja intervencijska logika.

Primjenom ovog evaluacijskog pitanja potvrđeno je da su strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi postavljeni temeljem prethodno dobro formuliranih i relevantnih potreba. Provedbeni mehanizmi predstavljaju alate za sučeljavanje sa izazovima u ostvarenju strateških ciljeva koji proizlaze izravno iz potreba utvrđenih u dvije analize. Formuliranje jasnih potreba koje su rezultat sagledavanja ključnih problema i postojećeg razvojnog potencijala u sektoru biogospodarstva izuzetno je značajno, kao osnova za izradu prijedloga mjera u narednoj fazi kada će se izrađivati Plan razvoja biogospodarstva s mjerama i aktivnostima koje će morati imati svoju vertikalnu poveznicu na potrebe i strateški okvir utvrđen u Nacrtu Strategije. Na osnovu navedenog, moguće je zaključiti da su strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi utvrđeni na logičan način, te da je jasna povezanost strateškog okvira s potrebama, čime je postignuta neophodna intervencijska logika Strategije.

Razmatranje kriterija **vanjske usklađenosti/koherentnosti** potvrdilo je da je usklađenost Strategije s ključnim nadređenim strateškim dokumentom, Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine neupitna te da je Strategija usklađena sa svim relevantnim sektorskim nacionalnim strategijama kao i nadređenim strateškim razvojnim dokumentima na EU i globalnoj razini koje se dotiču problematike biogospodarstva*.* Primjerice, kad je riječ o drugim relevantnim strateškim dokumentima, usklađenost Strategije je najizraženija sa sljedećima:

*Strategijom poljoprivrede do 2030.; Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine,*  *Strategijom pametne specijalizacije do 2029. godine; Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu; Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu te sa Strategijom biogospodarstva* EU iz 2018.

Primjena **kriterija učinkovitosti/efektivnosti** izuzetno je važna te se nadovezuje dijelom i na kriterij relevantnosti, tj. poglavito na prvo, a u manjoj mjeri i na drugo evaluacijsko pitanje, s obzirom na povezanost analitičkog i strateškog dijela Strategije koji tvori unutarnju intervencijsku logiku akta strateškog planiranja. Dva pitanja postupka vrednovanja bila su usmjerena na ovaj kriterij. Izrađivaču su sugerirane samo manje promjene kada je riječ o strateškom okviru i rješavanju razvojnih potreba u sektoru pomoću predloženih strateških ciljeva i provedbenih mehanizama. Strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi su dobro formulirani, odgovaraju poželjnoj „hijerarhijskoj razini“, tj. vidljivo je da će se iz formuliranih strateških ciljeva moći utvrditi ciljevi nižeg ranga kao i mjere i aktivnosti u okviru predstojećeg Plana. Ujedno, riječ je o umjerenom broju strateških ciljeva, koji je u skladu sa načelom koncentracije, tj. usredotočenosti na ključne potrebe. Sugerirano je da se kod strateškog dijela uvrsti i institucionalni okvir te prikaže nužnost višesektorske povezanosti s obzirom da je problematika daljnjeg razvoja biogospodarstva izuzetno vezana i za djelokrug rada Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i Ministarstva gospodarstva.

Primjenom kriterija učinkovitosti ujedno se razmatra i kolika je vjerojatnost da će se postavljeni ciljevi ostvariti planiranim provedbenim mehanizmima i raspoloživim resursima te provedbenim kapacitetima, a što se dijelom razmatra i primjenom kriterija djelotvornosti u okviru posljednjeg evaluacijskog pitanja. Moguće je zaključiti da je objektivno za očekivati realizaciju tri utvrđena strateška cilja kroz osam predloženih provedbenih mehanizama. Tijekom realizacije postupka vrednovanja korisna je i primjena pomoćnog kriterija vrednovanja – komplementarnosti s obzirom da komplementarni ciljevi i provedbeni mehanizmi imaju međusobno osnažujući efekt koji dodatno osnažuje pozitivne utjecaje primjene spomenutog integriranog/multisektorskog pristupa, a koji je u Nacrtu Strategije i istaknut. Postupkom vrednovanja je utvrđeno da su ciljevi i provedbeni mehanizmi definirani na način da je vidljiva njihova komplementarnost, tj. međusobna povezanost, a koja će pridonijeti u cjelini njihovoj učinkovitijoj i djelotvornijoj realizaciji, tj. uspješnijoj provedbi Strategije.

Slijedom primjene ovog evaluacijskog pitanja, potvrđena je usklađenost strateških ciljeva i provedbenih mehanizama s ranije istaknutim razvojnim potrebama i potencijalima. Nakon uvažavanja manjih sugestija tima za vrednovanje u ovom dijelu Nacrta Strategije, vrednovanje je potvrdilo da je ova usklađenost potpuna i zadovoljavajuća. Ujedno, utvrđeno je da su ciljevi i provedbeni mehanizmi definirani na način da je vidljiva njihova komplementarnost, tj. međusobna povezanost, a koja će pridonijeti u cjelini njihovoj učinkovitijoj i djelotvornijoj realizaciji, tj. uspješnijoj provedbi Strategije.

Prvotno definirani pokazatelji učinka nakon rasprave izrađivača, tima za vrednovanje i relevantnih institucija dopunjeni su pokazateljem Dodana vrijednost po zaposlenom u biogospodarstvu. Tim za vrednovanje ostaje na stajalištu da prva dva ponuđena pokazatelje nisu pokazatelji učinka i treba ih izostaviti. Također, tim za vrednovanje predlaže se da se za pokazatelje Dodana vrijednost biogospodarstva i Dodana vrijednost po zaposlenom u biogospodarstvu od MRRFEU zatraži njihovo uključivanje u biblioteku pokazatelja učinka.

Sagledavanje učinkovitosti zahtijeva i procjenu razine uključenosti ključnih dionika u proces izrade Strategije. Snažno partnerstvo koje je poželjno razviti tijekom procesa izrade Strategije je presudno za njenu učinkovitu provedbu tj. za postizanje održivih i relevantnih učinaka. Kvalitetan proces konzultacija s ključnim dionicima, a koji podrazumijeva i učinkovitu koordinaciju, osnažuje osjećaj odgovornosti i „vlasništva“ u odnosu na izrađen Nacrt Strategije te je temeljem uspostavljenog svrsishodnog partnerstva, uključujući u prvom redu ono međuresorno, u ovoj fazi moguće pretpostaviti da će biti moguće ostvariti strateške ciljeve i učinke planirane Strategijom. Do sada primijenjen, participativan proces u tom je smislu bitan faktor ostvarenja strateških ciljeva. Ključni dionici bili su konzultirani i uključeni u pripremu Nacrta Strategije*.* Radilo se o predanom i vrlo angažiranom sudjelovanju predstavnika iz četiri ministarstva - poljoprivrede, znanosti i obrazovanja, gospodarstva i regionalnoga razvoja i EU fondova. Uz to, održane su rasprave kroz 5. regionalnih sjednica u razdoblju od listopada 2022. do travnja 2023. godine, te je svoj doprinos izradi Nacrta Strategije dalo 47 članova Stručne radne skupine. Spomenuto potvrđuje da se radilo o naglašeno participativnom procesu tijekom izrade Nacrta Strategije koji je podrazumijevao uključenost svih relevantnih dionika na svim razinama. Također, s obzirom da je djelotvorna koordinacija od presudnog značaja za kvalitetnu provedbu Strategije, inicijativu osnivanja Koordinacijskog tijela sastavljenog od tijela državne uprave nadležnih za pojedini segment biogospodarstva smatramo vrlo značajnom.

Vezano za pokazatelje, pokazatelji koje je predložila Stručna radne skupina i izrađivač *Godišnje izvješće o napretku biogospodarstva i Uspostava distribucijskih centara za biomasu* su više pokazatelji rezultata te, njima, po mišljenju tima za vrednovanje, neće biti moguće pratiti provedbu Strategije.

Predložene pokazatelje *Dodana vrijednost biogospodarstva i Dodana vrijednost po zaposlenom u biogospodarstvu* treba uz suglasnost MRRFEU uvrstiti u Biblioteku pokazatelja. Time bi se osiguralo praćenje učinaka poredbe strateških ciljeva na nacionalnoj razini.

**Kriterijem djelotvornosti/efikasnosti** razmatralo se jesu li financijski, institucionalni i ljudski resursi predviđeni za provedbu Strategije jasno identificirani i dovoljni za provedbu. Načelnu osnovu za ovu prosudbu moguće je dati temeljem obrazloženog u Poglavlju 7. Strategije (*Mogućnosti financiranja),* te u Dodatku 2. *(Mogućnosti financiranja projekata u biogospodarstvu u programskom razdoblju do 2027. godine).* U poglavlju 7. se daje pregled mogućih izvora financiranja u razdoblju do 2027. godine, za koje su pripremljeni planski dokumenti za korištenje sredstava EU fondova. Vidljivo je da će se ostvarenje strateških ciljeva podupirati prvenstveno iz EU financiranih programa, uz sufinanciranje iz Državnog proračuna. U ovom trenutku nije moguće dati podatke o financiranju za cijelo razdoblje provedbe *Strategije*, odnosno za naredno programsko razdoblje (2028.-2035). Međutim, izvjesno je da će u prvoj fazi realizacije Strategije sredstva biti dostupna s obzirom da su projekti iz područja biogospodarstva prvenstveno prihvatljivi za potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Modernizacijskog fonda te iz nacionalnih sredstava (primjerice iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). Preostali izvjesni izvori sredstava su slijedeći: tri specifična cilja iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.; niz intervencija iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. ; Modernizacijski fond kojim se podupiru programi potpore kojima je cilj postizanje klimatske neutralnosti i unaprjeđenje energetske učinkovitosti; Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te proračuni jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da je vidljivo u recentnim planovima razvoja da županije i gradovi često predviđaju prioritete, strateške projekte i aktivnosti u području biogospodarstva te financijska sredstva za njihovo ostvarivanje.

Temeljem primjene kriterija djelotvornosti tijekom realizacije postupka vrednovanja vidljivo je da su financijski, institucionalni i ljudski resursi predviđeni za provedbu Strategije jasno identificirani i dovoljni za provedbu te da je institucionalni sustav kvalitetno osposobljen i adekvatan. Dodatno, zbog specifičnosti problematike biogospodarstva, koja je izuzetno vezana za niz relevantnih razvojnih javnih politika, međuresorna suradnja i kontinuirana djelotvorna koordinacija izuzetno su značajni za daljnji uspješan i dugoročan razvoj sektora.

# **7. POUKE POSTUPKA VREDNOVANJA**

Tijekom procesa izrade Nacrta Strategije održano je nekoliko sastanaka, te je uspostavljena kontinuirana i dinamična komunikacija s timom Izrađivača iz Ministarstva poljoprivrede na kojima je bilo moguće raspraviti sve dileme, te konceptualno-sadržajna pitanja vezana za provedbu postupka vrednovanja. U tom smislu, tim za vrednovanje nije naišao ni na kakva bitnija ograničenja niti izazove u realizaciji svog posla, već na konstruktivnu, podupiruću suradnju.

Reakcije tima Izrađivača na zaprimljene komentare od strane tima za vrednovanje koje su bile unesene pismenim putem u tekstove koje je tim za vrednovanje redigirao i komentirao pomogle su prilikom pisanja Izvješća. Slijedom toga, za preporučiti je da i prilikom realizacije predstojećih vrednovanja, uz neophodne rasprave, tim za vrednovanje dobije i pismene reakcije na sve komentare vrednovanja od strane Izrađivača jer, pored usmenih rasprava, i to uvelike olakšava provjeru unosa svih korekcija i nadopuna.

S obzirom na izuzetno participativan način rada, te kontinuiranu i dinamičnu suradnju uspostavljenu tijekom izrade Nacrta Strategije, mišljenja smo da bi ranije uključivanje tima za vrednovanje u proces izrade Strategije omogućilo više održanih sadržajnih rasprava u prvoj fazi, naročito tijekom izrade analize stanja i SWOT analize. Tim za vrednovanje bi u tom slučaju pomogao pisanje ovih analiza. Naime, prva faza izrade akta strateškog planiranja je uvijek pogodna za zajedničke sadržajne i „razvojne“ rasprave koje, između ostaloga uključuju, zajedničko promišljanje razvojnih izazova, ali i razvojnih potencijala na holistički i integriran način. Iako je vremensko ograničenje uvijek prisutno, pravovremeno uključivanje tima za vrednovanje pomaže u prvom redu Izrađivaču, te bi proces izrade početnih analiza, a koje su osnova za formuliranje strateškog okvira, na taj način bio olakšan i u kasnijoj fazi. Takav način rada neminovno smanjuje broj izrađenih nacrta kao i obim komentiranja. Ujedno, time se u cjelini doprinosi kvaliteti izrađene Strategije, a što se neminovno uvijek reflektira i na njenoj olakšanoj provedbi. Poželjno je da na takvim sadržajnim raspravama u prvoj fazi izrade Strategije bude prilike za uključivanje i drugih relevantnih dionika. To, nažalost, nije uvijek bilo moguće pa je komunikacija na daljinu omogućila da se održi poželjan tempo s finalizacijom Strategije. Međutim, mišljenja smo, kako bi, prilikom realizacije narednih vrednovanja, ovakve sadržajne rasprave koristile svima uključenim jer su one uvijek idealna prilika da se dubinski rasprave moguće dileme oko nekih prijedloga. To je ujedno prilika za razmjenu različitih stavova te za podizanje razine znanja svih uključenih u proces izrade i vrednovanja strateškog dokumenta. Stečeno iskustvo i novo znanje potom se prenose tijekom budućih izrada akata strateškog planiranja i vrednovanja, od čega svi crpe koristi. Time se ujedno osnažuje i proces međuresornog i šireg partnerstva, što je također bitan faktor za učinkovitu i djelotvornu provedbu Strategije.

Pouka je svakako da je svrhu vrednovanja moguće realizirati te postići najbolje rezultate vrednovanja jedino u uvjetima pravovremeno započete, redovite pa i neformalne, suradnje i komunikacije s Izrađivačem. Treba naglasiti da je pored formalne suradnje na sastancima te slijedom pisanih reakcija svih involviranih tijekom procesa komentiranja, ovo bilo omogućeno i čestim neformalnim komuniciranjem, neposrednim rješavanjem pitanja i nejasnoća koje su neminovne tijekom realizacije bilo koje vrste vrednovanja. Ovakva komunikacija kod svih uključenih dionika i stručnjaka dodatno osnažuje povjerenje i osjećaj vlasništva nad rezultatom vrednovanja te se odražava u kvaliteti zadnje verzije Nacrta Strategije.

# **8. PREPORUKE**

Preporuke tima za vrednovanje su, u nekoliko navrata, dostavljene Izrađivaču, a detaljnije su iznesene prvenstveno u prva dva izvješća vrednovanja. Kako bi se održao izazovan tempo u realizaciji postupka vrednovanja, na samom početku su određeni datumi za sve ključne korake, prvenstveno za radionice, slanje nacrta Izvješća vrednovanja, te datumi za održavanje sjednica Odbora za vrednovanje na kojima su rezultati tima za vrednovanje bili prezentirani te raspravljeni sa članovima Odbora.

Ključne preporuke detaljnije su obrazložene u nalazima vrednovanja i odgovorima na evaluacijska pitanja, kao i u prethodnom poglavlju sa zaključcima vrednovanja, a odnosile su se prvenstveno:

* na kraćenje, nadopune, korekcije i doradu analize stanja i SWOT analize s obzirom na njihovu ekstenzivnost, način na koji su ova poglavlja bila strukturirana te činjenicu da je dio nalaza i ocjena bio formuliran na pretjerano općenitoj razini, uz prijedloge koje dijelove bi bilo dobro izostaviti ili kratiti, te što bi trebalo dodati;
* na intervencijsku logiku - s tim u vezi predložene su nadopune kako bi se poboljšala usklađenost i dosljednost/konzistentnost u prvom i drugom predloženom Nacrtu Strategije, a prvenstveno gledajući od problema, razvojnih potencijala, do potreba i, slijedom, do strateških ciljeva i provedbenih mehanizama;
* predložene su nadopune u nekim poglavljima te rješenja ponuđena kao prijedlog Izrađivaču direktno u tekstu. Navedena su manja preklapanja i nejasnoće te su dani prijedlozi vezani za ujednačeniji opis strateških ciljeva.

Uspješna provedba Strategije omogućit će se redovitim praćenjem (godišnjim) po zadanim pokazateljima te internim vrednovanjem kako bi se pravovremeno uočavale promjene, poduzele potrebne aktivnosti tijekom provedbe, te time u cjelini pridonijelo učinkovitoj provedbi. Vanjsko, nezavisno vrednovanje u tom smislu je od ključnog značenja jer omogućava da se usred razdoblja provedbe Strategije sagleda u čemu su ključna ograničenja za dostizanje zadanih pokazatelja i ostvarenje planiranog. S druge strane, vrednovanje nakon provedbe izuzetno je značajno jer, među ostalim, omogućava i proces iskustvenog učenja, unapređenje, tj. kontinuirani razvoj segmenta biogospodarstva te kvalitetnije planiranje njegova daljnjeg razvoja u budućnosti.

Tijekom predstojećeg procesa provedbe Strategije od izuzetnog značaja za razvoj biogospodarstva bit će učinkovita koordinacija i suradnja svih relevantnih dionika iz nadovezanih javnih politika koji mogu posredno ili neposredno pridonijeti uspješnoj realizaciji planiranih strateških ciljeva i provedbenih mehanizama. Navedeno se vezuje za nužnost primjene ranije istaknutog integriranog pristupa prilikom promišljanja daljnjeg održivog razvoja biogospodarstva. Pri tom se misli na kontinuiranu efektivnu i efikasnu međusektorsku suradnju Ministarstva poljoprivrede s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom gospodarstva te Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova. Učinkovita suradnja i koordinacija relevantnih tijela pretpostavlja primjenu participativnog upravljanja i uključivanje svih bitnih aktera na svim hijerarhijskim razinama kako bi se osigurala kvalitetna provedba Strategije.

Uspostavljanje Koordinacijskog tijela sastavljenog od tijela državne uprave zaduženih za pojedine segmente biogospodarstva je u tom smislu bitan iskorak. Preporuka je da se razina i kvaliteta suradnje svih relevantnih dionika prate tijekom razdoblja provedbe Strategije te da se ovoj suradnji posveti posebna pozornost u predstojećem vrednovanju Strategije tijekom njene provedbe.

Značajno je i kontinuirano praćenje svih raspoloživih i potrebnih resursa, što obuhvaća i dostatne ljudske resurse i njihove kapacitete, tj. razinu znanja i iskustva za uspješnu provedbu politike kroz kvalitetnu provedbu Strategije. Slijedom onoga što je istaknuto u nalazima u okviru kriterija učinkovitosti, djelotvornosti i komplementarnosti nove okolnosti u ovom razvojnom segmentu u globalnim razmjerima zahtijevaju kontinuirano praćenje novih trendova, pristupa, koncepata ali i ograničenja za daljnji razvoj biogospodarstvo.

Potrebno je u tom smislu sustavno i kontinuirano pratiti potrebe te ulagati stalno u daljnji razvoj ljudskih resursa u Ministarstvu poljoprivrede kao i u drugim spomenutim tijelima državne uprave nadovezanim na ovaj razvojni segment. Uostalom, nova znanja i iskustva kao i pojačanje u smislu zaposlenih vrsnih stručnjaka omogućiti će održivost planiranih rezultata.

U tom smislu, uz preporuke izdvojene u Nalazima i Zaključcima Izvješća izdvajamo sljedeće preporuke prema kojima je potrebno:

1) osigurati redovito godišnje praćenje provedbe Strategije od strane tijela zaduženog za izradu i provedbu akta, te informiranje stručne i ostale zainteresirane javnosti o rezultatima u ostvarenju postavljanih strateških ciljeva. Pri tome je posebno značajno pratiti pokretanje i realizaciju navedenih, ali i nekih budućih osmišljenih strateških projekata kojima se nastoji osigurati ključni zamah u razvoju biogospodarstva u Republici Hrvatskoj u budućnosti.

2) osigurati pripremu i provedbu postupaka vrednovanja provedbe Strategije i to srednjoročno - tijekom njene provedbe te nakon njenog završetaka; važno je da to zaduženje prihvati Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo koje koordinira pripremu i provedbu Strategije. U skladu s uobičajenom metodologijom i dobrim praksama provedbe postupaka vrednovanja ključan je angažman neovisnih stručnjaka na temelju naloga tijela zaduženog za provedbu akta.

3) Uz predložene strateške ciljeve i provedbene mehanizme potrebno je kontinuirano pratiti nove trendove, razvojne teme i promjene u bližem i daljnjem okruženju, te inovativnim metodama i pristupima nastojati kontinuirano jačati razvoj hrvatskog biogospodarstva, što će biti lakše u uvjetima primjene integriranog, multisektorskog pristupa, tj. kontinuirane i bliske suradnje ključnih spomenutih tijela državne uprave i ostalih relevantnih dionika na svim razinama.

4) Od presudnog je značaja javno komuniciranje rezultata provedbe Strategije slijedom potrebe primjene novih oblika upravljanja koji su participativni i podrazumijevaju uključivanje stavova građana prilikom realizacije procesa formuliranja javnih politika – Služba za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obavezama, Ministarstvo poljoprivrede.

5) Iznimno je važno da se temeljem nalaza postupaka vrednovanja omogući redovito revidiranje Strategije - za to je, kao nositelj izrade Strategije, nadležno Ministarstvo poljoprivrede - Služba za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obavezama; vrednovanje je potrebno provoditi u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje područje strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske; srednjoročno vrednovanje, tj. vrednovanje tijekom provedbe Strategije potrebno je provesti 2029. godine, a vrednovanje nakon provedbe sugeriramo da se provede tijekom 2036. godine; na taj način moći će se ocijeniti cjelokupni utjecaj i učinak Strategije, odnosno njena djelotvornost i učinkovitost u cijelom razdoblju provedbe do 2035. godine, a što je osnova za daljnji proces planiranja politike razvoja biogospodarstva

6. Pravovremeno krenuti s izradom Plana razvoja biogospodarstva za razdoblje do 2035. godine; sugeriramo da se planiranje prvih koraka na izradi Plana inicira tijekom 2024. godine.

# **PRILOG 1**

## **PODACI O ČLANOVIMA TIMA ZA VREDNOVANJE**

Stručnjaci angažirani na realizaciji vrednovanja Strategije bili su dr. sc. Darko Znaor, dr. sc. Ana-Maria Boromisa, Sandra Vukić, dr. sc. Sanja Tišma i dr. sc. Sanja Maleković.

**Darko Znaor** je doktor zaštite okoliša (Sveučilište Essex, UK) i prvi europski magistar ekološke poljoprivrede (Sveučilište Wageningen, Nizozemska). Kao voditelj projekata, konzultant ili evaluator, radio je u dvadeset i pet europskih i pet azijskih zemalja na preko stotinu i pedeset strategijskih, obrazovnih, istraživačkih i razvojnih projekata Svjetske banke, OECD-a, UN organizacija (FAO, UNECE, UNDP i UNEP), Europske komisije, država-članica EU-a i SAD-a. Bio je gostujući predavač i/ili istraživač na sveučilištima u Velikoj Britaniji, Belgiji, Italiji i Bugarskoj, te trinaest godina na najboljem poljoprivrednom sveučilištu na svijetu – WUR u Nizozemskoj. Autor je preko stotinu publikacija. Za Svjetsku banku, EK, te hrvatska, nizozemska i bugarska ministarstva, vrednovao je preko 150 strategija, programa, projektnih prijedloga i projekata, uključujući EU programe Horizon Europe, H2020, LIFE+, CBC, FP7, IPARD i SAPARD.

**Ana-Maria Boromisa**, znanstvena je savjetnica u trajnom izboru i predstojnica Odjela ze međunarodne gospodarske i političke odnose u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Doktorat je stekla na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (2004.),  magisterij europskih znanosti na Collegu Europe, Poljska (1995.)  a magisterij inžinjerstva na Fakultetu energetike i računarstva Sveučilištu u Zagrebu (1994.). Glavna područja istraživačkog interesa odnose se na  energiju i klimu, politike dekarbonizacije, financiranje tranzicije. U tom području Ana-Maria Boromisa vodi projekte, objavljuje radove i predaje u sklopu akademskih i drugih programa obrazovanja, na pozvanim predavanjima i konferencijama. Predaje na doktorskim i poslijediplomskim sveučilišnim programima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Govori i piše hrvatski i engleski, a služi se i njemačkim i francuskim jezikom. Dr. Boromisa bila je članica Upravnog odbora IRMO-a od 2006. do 2012. godine, predsjednica Znanstvenog vijeća od 2013. do 2017. godine. U razdoblju od 2001. do 2005. godine obavljala je dužnost članice  Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti, a prethodno je radila kao inženjerka u Zračnoj luci Zagreb.

**Sandra Vukić** diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Niz godina obnašala je ekspertne i vodeće pozicije u području turističkog poslovanja s fokusom na potrebe tržišta te razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Uvođenjem međunarodnih standarda u poslovanje radila je na unaprjeđenju poslovnih procesa i poboljšanju njihove usklađenosti i učinkovitosti. Od 2018. godine zaposlena je u Ministarstvu poljoprivrede na poslovima vezanim uz provedbu strukturnih europskih fondova.

**Sanja Tišma** doktorirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine. Ravnateljica je Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Zagreb te znanstvena savjetnica u trajnom zvanju u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj. Gospođa Tišma ima 30 godina profesionalnog iskustva kao znanstvenica, voditeljica projekata, posebno u području održivog razvoja, strateškog planiranja i upravljanja te praćenja i vrednovanja javnih politika. Tijekom posljednjih petnaestak godina gospođa Tišma kontinuirano prati razvoj politike zaštite okoliša Europske unije te je autorica brojnih članaka i studija iz tog područja. Znanstveni opus čini stotinjak znanstvenih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima te u zbornicima na međunarodnim konferencijama, sedam autorskih i četiri uredničke knjige. Stručnjak je za izradu analize troškova i koristi (CBA) projekata utjecaja na okoliš, za regionalno i lokalno strateško planiranje razvojnih politika te je također evaluator (ex ante, srednjoročni i ex post) razvojnih programa i projekata. Gospođa Tišma koordinirala je ili sudjelovala u nacionalnim i međunarodnim multidisciplinarnim istraživačkim projektima iz područja ekonomije, održive analize i okoliša.

**Sanja Maleković** doktorirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine. Znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Glavni istraživački interesi su joj regionalni i lokalni razvoj, kohezijska politika EU, regionalna politika Hrvatske, upravljanje razvojem, strateško planiranje razvoja i vrednovanje strateških razvojnih programa i planova. Objavljivala je radove u knjigama (uključujući za Palgrave Macmillan) te znanstvene članke u hrvatskim i inozemnim časopisima i u London School of Economics Occasional Papers. Angažirana je bila i kao konzultant u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi u svojstvu glavnog stručnjaka i koordinatora projekata na nacionalnim i projektima podržanim od strane Europske komisije uključujući META Evaluaciju Programa IPA 1 u jugoistočnoj Europi te vrednovanje programa CARDS, Phare i IPA u Hrvatskoj u razdoblju 2004 – 2012 (projekti *Country programme interim evlauations za Hrvatsku*) i niz drugih. Sudjelovala je u izradi te vrednovanju dvadesetak strategija i planova razvoja županija, gradova, urbanih aglomeracija kao i strategija na nacionalnoj razini. Član je nekoliko profesionalnih udruženja, uključujući Network of London School of Economics on Decentralisation in South East Europe i European Regional Science Association (ERSA). Su-voditelj je Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Priprema i provedba EU projekata te predavač iz kolegija "Kohezijska politika EU i razvoj u Hrvatskoj“ te „Strateško planiranje“ na nekoliko sveučilišnih i veleučilišnih studija.

# **PRILOG 2**

## **OPIS I VREMENIK PROVEDBE POSTUPKA VREDNOVANJA**

Postupak realizacije vrednovanja odvijao se kontinuirano i dinamično tijekom procesa provedbe vrednovanja. U Poglavlju ovog Izvješća su navedeni ključni koraci sa opisom relevantnih aktivnosti U slijedećoj tablici su istaknute neke od **ključnih aktivnosti**, tj. njihovi rezultati i isporuke:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Datum/razdoblje*** | ***Aktivnost i opis gdje primjenjivo*** |
| 1.12.23. | 1.12.23. potpis ugovora2.12.-16.12.23.- Komentiranje zaprimljenog Nacrta i izrada početnog izvješća- Izrada prezentacije za prvu sjednicu Odbora za vrednovanje |
| 21.12.23. |  - Prezentiranje Početnog izvješća na Odboru za vrednovanje |
| 28.12.23. – 11.1.24. |  - Komentiranje drugog zaprimljenog Nacrta Strategije i izrada Izvješća o napretku u prikupljanju i analizi podataka te privremenim zaključcima provedbe postupka vrednovanja (drugo izvješće vrednovanja)  - Izrada prezentacije za drugu sjednicu Odbora za vrednovanje  |
| 12.1.24. |  - Prezentiranje drugog izvješća vrednovanja na 2. sjednici Odbora za vrednovanje |
| 13.1 24.-1.2.24.  | - Izrada Izvješća o provedenom postupku vrednovanja  |
| 2.2.24.-5.2.24. | - Izrada prezentacije Izvješća o provedenom postupku vrednovanja za 3. sjednicu Odbora za vrednovanje  |
| 6.2.24. | - Prezentiranje Izvješća o provedenom postupku vrednovanja za 3. sjednici Odbora za vrednovanje  |
| 7.-9.2.24. |  - Finalizacija postupka vrednovanja Strategije |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  |  |

# **PRILOG 3**

## **OPIS KORIŠTENE METODOLOGIJE VREDNOVANJA I OGRANIČENJA ISTRAŽIVANJA**

**Metode vrednovanja**

Kao što je detaljnije obrazloženo u poglavlju 5. Izvješća, primijenjene su uobičajene metode i alati, koji su vezani za načela vrednovanja. Njihova primjena omogućila je da rezultati vrednovanja budu nepristrani te da olakšaju realizaciju svrhe vrednovanja.

Vrednovanje je uključilo **sljedeće metode:**

* **Istraživanje sekundarnih izvora**: pregled svih zaprimljenih relevantnih dokumenata od Izrađivača i Naručitelja te prikupljanje i analiza dodatnih dokumenata i izvora (nacionalnih, EU-a i dr.) koji se odnose na problematiku, tj. svih informacija neophodnih za vrednovanje i provedbu kvantitativnih i kvalitativnih analiza.
* **Sintezu nalaza**: analiza nalaza, potvrda uzročno-posljedičnih odnosa, nalazi i zaključci po svakom evaluacijskom pitanju temeljem primjene ključnih evaluacijskih pitanja.
* Prilikom realizacije vrednovanja uobičajeno je i primarno prikupljanje podataka (terensko istraživanje) koje se odnosi na razgovore s predstavnicima radne skupine i ostalim ključnim dionicima te na realizaciju intervjua i fokus grupa s ključnim dionicima pokaže li se to potrebnim. Prilikom vrednovanja Strategije nije bilo potrebe za korištenjem ove metode vrednovanja.

**Tijekom realizacije vrednovanja korištene su prvenstveno slijedeće metode analize podataka**:

* Analiza intervencijske logike
* Analiza pokazatelja
* Kvalitativna analiza
* Kontinuirane rasprave sa timom za vrednovanje
* Rasprave sa Izrađivačem i ključnim dionicima

**Metodologija za odgovaranje na evaluacijska pitanja i donošenje zaključaka**

Strategija je vrednovana temeljem primjene spomenutih metoda, te su tijekom njihove izrade formulirani konstruktivni komentari i preporuke usmjerene poboljšanju svih dijelova Strategije.

Temeljem primjene evaluacijskih kriterija i navedenih metoda evaluacije u ovom su Izvješću prezentirani odgovori na evaluacijska pitanja te zaključci vrednovanja.

**Moguća ograničenja istraživanja**

Primjena metodološkog pristupa u pravilu podrazumijeva i određene moguće probleme i ograničenja. Oni su prikazani u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rizici** | **Vjerojatnost** | **Učinak** | **Mjere ublažavanja** |
| Kašnjenje s dostavom daljnjih verzija Nacrta Strategije | Srednja | Jak | Stalne konzultacije s Naručiteljem u svrhu razumijevanja važnosti pridržavanja zadanih rokova za izradu daljnjih verzija Nacrta Strategije. |
| Problemi sa pribavljanjem relevantnih dokumenata i podataka | Niska  | Jak | Rano identificiranje ključnih dokumenata od strane tima za vrednovanje te stalna komunikacija i konzultacije s Naručiteljem u početnoj fazi realizacije postupka vrednovanja. |
| Ograničen broj sudionika u planiranim razgovorima; neadekvatna suradnja sa Naručiteljem, ujedno i izrađivačem Strategije | Niska | Umjeren | Dobro vremensko planiranje, stalna komunikacija i konzultacije s Naručiteljem, dobra suradnja i postignuta razina povjerenja od strane svih uključenih. |

U cjelini gledajući, ključni faktori koji su pospješili uspješnu primjenu predviđene metodologije te smanjili moguća ograničenja tijekom realizacije postupka prethodnog vrednovanja bili su sljedeći:

* Kontakt podaci svih predviđenih dionika bili su dostupni stručnjacima za vrednovanje, čime je omogućena izravna i dinamična komunikacija tijekom realizacije cijelog postupka vrednovanja;
* Naručitelj je razumio svrhu, značaj i doprinos vrednovanja;
* Sve potrebne informacije i dokumenti su bili dostupni timu za vrednovanje;
* Uspostavljena je bila odlična suradnja sa članom tima za vrednovanje iz Ministarstva poljoprivrede kao i timom koji je izrađivao Strategiju.

# **PRILOG 4**

## **POPIS IZVORA PODATAKA, DOKUMENATA, UPITNIKA ILI DRUGIH INSTRUMENATA KORIŠTENIH TIJEKOM PROVEDBE POSTUPKA VREDNOVANJA**

Tijekom realizacije postupka vrednovanja korišteni su prvenstveno slijedeći izvori podataka, strateški i drugi dokumenti:

EVALSED, the Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development, EC, 2013. http://ec.europa.eu/regional\_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide\_evalsed.pdf

Guidance Document on Monitoring and Evaluation, The programming Period 2014-2020, Brussels 2014. <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf>

Smith, R. D. (2007). Monitoring and Evaluating - from inputs to results, Seminar on Cohesion, Ministry of Foreign Affairs and European Integration, Zagreb, 15 str.

**Strategije, zakonski okvir i ostali izvori:**

European Pillar of Social Rights: building a fairer and more inclusive European Union <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en>

European Commission, Secretariat-General: „Public consultation on Commission Guidelines for Evaluation“, Brussels, 2013. http://ec.europa.eu/dgs/secretariat\_general/evaluation/docs/20131111\_guidelines\_pc\_part\_i\_ii\_clean.pdf

Chapter 2 Issues in Ex-ante and Ex-post Evaluations – JICA. www.jica.go.jp/.../evaluation/.../guideline03-02.pdf, http://www.jica.go.jp/english/our\_work/evaluation/tech\_and\_grant/guides/pdf/guideline03-02.pdf

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije. (2020). *Priručnik o strateškom planiranju,.* Zagreb: MRRFEU. <https://www.istra-europa.eu/wp-content/uploads/2021/03/Priruc%CC%8Cnik-o-strates%CC%8Ckom-planiranju.pdf>

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine. (2021). (NN 13/21 ) <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html>

Outcome indicators and targets. Methodological note produced for DG Regional Policy by the High Level Group led by F. Barca and P. McCann. http://ec.europa.eu/regional\_policy/sources/docgener/evaluation/performance\_en.htm

Policy evaluation in the EU, Linking ex ante and ex post evaluation. <http://www.cf.ac.uk/celag/attachments%202014/Workshop%20Programme_Policy%20Evaluation_20%20June%202014.pdf>

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, NN 44/23 <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_44_771.html>

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja (NN 37/23)

Vlada Republike Hrvatske (2021)*. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.* <https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf?vel=13435491>

Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH (NN 123/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja (NN 151/22)

Pismene reakcije Ministarstva vezano za unos komentara tima za vrednovanje

1. Ispunjeno donošenjem Strategije poljoprivrede do 2030. („Narodne novine“ br. 26/22). [↑](#footnote-ref-1)
2. Treba istaknuti da ova potreba ima dijelom svoju poveznicu i na treći SC: *Povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu,* što je razumljivo s obzirom na značaj *istraživanja i inovacija za povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu* [↑](#footnote-ref-2)
3. Uz napomenu da Strategija do dana 28. siječnja 2023. još nije bila uvrštena na dnevni red Hrvatskog sabora. [↑](#footnote-ref-3)