1. **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

MINISTER ROLNICTWA, RYBOŁÓWSTWA I ŻYWNOŚCI

**17371** *Dekret królewski 840/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. zmieniający dekret królewski 1051/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. ustanawiający przepisy dotyczące zrównoważonego nawożenia gleb rolnych.*

Dekret królewski 1051/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. ustanawiający przepisy dotyczące zrównoważonego nawożenia gleb rolnych ustanawia pewne podstawowe przepisy dotyczące racjonalnego nawożenia upraw, ustalając minimalny zakres dobrych praktyk rolniczych, które należy uwzględnić przy nawożeniu gleb rolnych. Ponadto ustanawia ogólny rejestr producentów i innych podmiotów gospodarczych zajmujących się produktami nawozowymi, którego podwójnym celem jest poprawa nadzoru rynku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, dekretu królewskiego 506/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie produktów nawozowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, przy jednoczesnym ułatwieniu wdrożenia procesu gromadzenia danych w celu poprawy obliczania poziomów emisji do powietrza wynikających ze stosowania produktów nawozowych. Przedmiotowy dekret królewski reguluje między innymi zawód doradcy ds. nawożenia, który zgodnie z art. 36 konstytucji hiszpańskiej nie jest zawodem regulowanym.

Po ponad roku obowiązywania tego dekretu konieczne stało się ułatwienie wdrażania niektórych aspektów technicznych, zwiększenie spójności z innymi rozporządzeniami sektorowymi, takimi jak ustawa nr 7/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie odpadów i zanieczyszczonych gleb na rzecz ekonomii cyrkularnej, lub regionalnymi przepisami sektorowymi oraz wyjaśnienie niejasnych sformułowań. W tym celu zmienia się przepisy dotyczące dziennika gospodarstwa, planu nawożenia oraz ułatwiające stosowanie obornika i nawozów organicznych.

W związku z tym uwzględniono pewne zachęty do korzystania z cyfrowego dziennika gospodarstwa, ponieważ nie jest on obowiązkowy, a informacje zawarte w planie nawożenia, które muszą być uwzględnione w dzienniku gospodarstwa, zostały uszczegółowione, w tym poprzez doprecyzowanie, że jedną z kluczowych kwestii jest określenie dawki.

Wprowadza się nowe i lepiej opracowane środki redukcji emisji amoniaku oraz uwzględnia się inne technologie mające na celu zmniejszenie ryzyka wymywania.

Aby ułatwić stosowanie obornika, nawozów i innych materiałów organicznych, złagodzono przepisy dotyczące składowania lub stosowania w zakresie zakrycia glebą, odstępstw i okresów stosowania. Jednocześnie do wykazu akceptowanych odpadów dodaje się nowe odpady, modyfikując wymagania zgodnie z rynkiem oraz utrzymując kryteria bezpieczeństwa i efektywności agronomicznej.

Niniejszy dekret królewski został opracowany zgodnie z zasadami dobrej regulacji określonymi w art. 129 ustawy 39/2015 z dnia 1 października 2015 r. o wspólnym postępowaniu administracyjnym administracji publicznej. Zgodnie z zasadami konieczności i skuteczności opracowanie projektu jest uzasadnione potrzebą lepszego stosowania przepisów Unii Europejskiej w Hiszpanii, przy czym niniejszy dekret jest najwłaściwszym instrumentem zapewniającym osiągnięcie tego celu z racji wymogu, zgodnie z którym uregulowanie musi zostać uwzględnione w rozporządzeniu podstawowym. Jest ono również zgodne z zasadą proporcjonalności i celem ograniczenia uregulowań do niezbędnego minimum w celu zmniejszenia stopnia regulacji. Z kolei zasadę pewności prawa gwarantuje wprowadzenie do ogólnego przepisu nowych postanowień zgodnych z pozostałą częścią systemu prawnego. Ponadto zgodnie z zasadą przejrzystości podczas prac nad uregulowaniem przeprowadzono konsultacje z podmiotami reprezentującymi zainteresowane sektory oraz przeprowadzono procedurę wysłuchania publicznego i informowania społeczeństwa. Ponadto uznaje się, że zasada efektywności została spełniona, ponieważ w porównaniu z obecnym uregulowaniem nie zostają nałożone żadne nowe obciążenia administracyjne.

Postanowienia niniejszego dekretu królewskiego stanowią przepisy podstawowe i zostają wydane na podstawie art. 149 ust. 1, pkt 13, 16 i 23 konstytucji hiszpańskiej, które przyznają państwu wyłączne kompetencje w zakresie, odpowiednio, tworzenia podstaw i koordynacji ogólnego planowania działalności gospodarczej, tworzenia podstaw i ogólnej koordynacji opieki zdrowotnej oraz ustanawiania podstawowych przepisów dotyczących ochrony środowiska, bez uszczerbku dla uprawnień wspólnot autonomicznych do ustanawiania dodatkowych zasad ochrony.

Niniejsze uregulowanie zostaje wydane zgodnie z przepisami szesnastego przepisu końcowego ustawy 30/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. regulującej system zarządzania wspólną polityką rolną i powiązane kwestie.

Uregulowanie zostało poddane procesowi konsultacji ze wspólnotami autonomicznymi oraz miastami Ceuta i Melilla, w oparciu o ogólny obowiązek współpracy między administracjami publicznymi nałożony na mocy art. 3 ust. 1 lit. k) ustawy 40/2015 z dnia 1 października 2015 r. o systemie prawnym sektora publicznego.

Zostało ono również poddane procedurze udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych przewidzianej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, uregulowanej dekretem królewskim 1337/1999 z dnia 31 lipca 1999 r. regulującym udzielanie informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

W związku z powyższym, na wniosek Ministra Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, w porozumieniu z Radą Stanu i po rozpatrzeniu przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2024 r.,

NINIEJSZYM ROZPORZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

**Jedyny artykuł.** *Zmiana dekretu królewskiego 1051/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. ustanawiającego przepisy dotyczące zrównoważonego nawożenia gleb rolnych.*

W dekrecie królewskim 1051/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. ustanawiającym przepisy dotyczące zrównoważonego nawożenia gleb rolnych wprowadza się następujące zmiany:

Punkt pierwszy. Artykuł 3 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) kompost: materiał otrzymywany w wyniku tlenowego i termofilnego biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji, który, w przypadku otrzymania w drodze kompostowania tlenowego zgodnie z wymogami dla kategorii materiałów składowych 3 (CMC 3) przewidzianej w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., traci status odpadu, jeśli jest również zgodny z wymogami przepisów dotyczących produktu”.

Punkt drugi. Artykuł 5 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) następujące informacje z planu nawożenia, o którym mowa w art. 6, o ile jego sporządzenie jest obowiązkowe, na początku roku uprawy: oczekiwany plon, poprzednia uprawa, zapotrzebowanie na N, P2O5 i K2O oraz data sporządzenia planu”.

Punkt trzeci. Artykuł 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Plan musi określać zalecaną dawkę różnych składników odżywczych, czas, w którym mają być stosowane, a także rodzaj nawozu lub materiału, metodę stosowania i maszyny przewidziane do jego rozprowadzania”.

Punkt czwarty. Artykuł 9 ust. 2 lit. g) otrzymuje następujące brzmienie:

„g) stosy nie mogą pozostawać na terenie zagrody dłużej niż przez 10 dni. Jeśli składowany materiał jest poddawany kompostowaniu lub fermentacji, okres ten może zostać przedłużony do maksymalnie 20 dni. Zagrody, do których nie ma można wjechać maszynami z powodu opadów deszczu, są zwolnione z tego obowiązku do czasu ustania wspomnianej okoliczności”.

Punkt piąty. Artykuł 10 ust. 2 i artykuł 10 ust. 3 pierwszy i ostatni akapit otrzymują następujące brzmienie:

„2. Zabrania się rozprowadzania innych materiałów organicznych lub organiczno-mineralnych, w tym odpadów, przy użyciu płyt rozbryzgowych, łyżek rozlewowych i działek, jeżeli wilgotność tych materiałów wynosi 90 % lub więcej, a zawartość w nich azotu amonowego przekracza 0,1 % świeżej masy”.

„3. „Obornik i produkty lub materiały organiczne bądź organiczno-mineralne, w tym odpady, muszą zostać zakryte glebą jak najszybciej po ich rozprowadzeniu, w każdym przypadku w ciągu pierwszych 24 godzin, z zastosowaniem pługa lemieszowego, pogłębiacza, glebogryzarki lub sprzętu działającego w analogiczny sposób, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:”

„Właściwe organy wspólnot autonomicznych, biorąc pod uwagę warunki agroklimatyczne panujące na podległych im terytoriach oraz rodzaj rozprowadzanego materiału, mogą wyznaczyć maksymalny okres na zakrycie glebą krótszy niż 24 godziny, jeżeli takie zakrycie jest wymagane”.

Punkt szósty. Artykuł 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Preferować należy w miarę możliwości stosowanie produktów nawozowych, z którymi wiąże się niższy poziom emisji amoniaku, niższy poziom emisji gazów cieplarnianych lub mniejsze ryzyko wypłukiwania azotanów, z uwzględnieniem właściwości gleby, klimatu i upraw.

1. W przypadku stosowania mocznika lub roztworów azotu mocznikowego, należy stosować co najmniej jedną z metod wymienionych w części B załącznika V, dowolną inną metodę, w przypadku której wykazano podobną skuteczność w zakresie zmniejszenia emisji amoniaku, albo prowadzić cyfrowy dziennik gospodarstwa, nawet jeśli pozostałe przepisy niniejszego dekretu królewskiego tego nie wymagają.
2. Jeżeli w ciągu jednego roku okaże się, że azot dostarczany w postaci mocznika i roztworów azotu mocznikowego stanowi więcej niż 30 % całkowitego azotu wprowadzonego do obrotu na poziomie krajowym, w następnym sezonie gospodarstwa pokrywające ponad 20 % zapotrzebowania na azot przy użyciu mocznika lub roztworów azotu mocznikowego będą zobowiązane dokonać wyboru tych spośród metod określonych w części B załącznika V, które zapewniają zmniejszenie emisji o co najmniej 30 % w porównaniu z techniką odniesienia, zgodnie z szacunkami zawartymi w wytycznych „Możliwości ograniczenia emisji amoniaku”opracowanych przez działającą przy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Grupę Zadaniową ds. Azotu Reaktywnego. W tym celu, decyzją Dyrekcji Generalnej ds. Produkcji i Rynków Rolnych, corocznie publikuje się informację o ilości azotu wprowadzanego do obrotu w postaci mocznika i roztworów azotu mocznikowego jako odsetka całości wprowadzonego azotu. W przypadku gdy Ministerstwo Transformacji Ekologicznej i Wyzwań Demograficznych określi krajowe współczynniki zmniejszenia dla tych technik, zastąpią one te określone w wyżej wymienionych wytycznych EKG ONZ”.

Punkt siódmy. W art. 15 ust. 1 wprowadza się zmiany oraz dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

„1. W przypadku zastosowania w charakterze środków ulepszających glebę, materiały, o których mowa w poprzednim artykule, stosuje się wyłącznie na glebach nieuprawnych, a w przypadku stosowania na plantacjach drzew lub na trwałych uprawach roślin polowych, takich jak banany i papaje, stosuje się je bezpośrednio na glebę i przed końcem okresu zimowego spoczynku. W przypadku trwałych użytków zielonych można je stosować po uzyskaniu zezwolenia od wspólnoty autonomicznej. W przypadku zastosowania w celu wykorzystania ich składników odżywczych jako nawozu, jeżeli są stosowane na gruntach, na których znajdują się z rośliny uprawne, nie mogą one mieć kontaktu z częścią rośliny przeznaczoną do spożycia”.

„6. We wspólnotach autonomicznych, w których przed wprowadzeniem uregulowań przewidzianych w niniejszym dekrecie nie obowiązywały stosowne przepisy, odpady ciekłe nadające się do odzysku, z wyjątkiem osadu, które są wykorzystywane do dostarczania składników odżywczych do upraw, stosuje się z zachowaniem okresu co najmniej dwóch miesięcy pomiędzy rozprowadzeniem odpadów a zbiorem. Okres ten może jednak zostać skrócony do 21 dni w następujących przypadkach:

1. zbiory nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta; lub
2. forma uprawy albo system rozprowadzania materiału zapewnia, że odpady nie mają styczności z jadalnymi częściami uprawy”.

Punkt ósmy. Artykuł 20 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Doradztwo w zakresie różnych aspektów nawożenia, o których mowa w niniejszym dekrecie królewskim, realizuje technik posiadający akredytację doradcy ds. nawożenia zgodnie z wymogami określonymi w art. 21. Jeśli jednak właściwy organ wspólnoty autonomicznej dokona takich ustaleń, obowiązki dotyczące doradztwa mogą zostać spełnione, jeżeli właściciel gospodarstwa będzie stosował oprogramowanie przedstawiające rekomendacje dotyczące nawożenia,zatwierdzone przez wspomniany właściwy organ, zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w części III załącznika III, pod warunkiem że właściciel będzie prowadzić dziennik gospodarstwa w postaci cyfrowej”.

Punkt dziewiąty. Jedyny przepis przejściowy brzmi następująco:

„Jedyny przepis przejściowy. *Zagospodarowanie odpadów w ramach operacji R1001 Odzyskiwanie odpadów w ramach uprawy roli i ogrodnictwa.*

W przypadku odpadów, które przed wejściem w życie niniejszego dekretu królewskiego zostały dopuszczone przez właściwy organ ds. ochrony środowiska do zagospodarowania w ramach operacji R1001 Odzyskiwanie odpadów w ramach uprawy roli i ogrodnictwa poprzez poświadczenie w tym celu dokumentacji zawierającej opis procesu i charakterystykę analityczną, producentowi odpadów przysługuje okres 3 lat od opublikowania niniejszego dekretu królewskiego na kontynuację gospodarki tymi odpadami oraz na przedłożenie, w stosownych przypadkach, sprawozdania dotyczącego zmiany załącznika VIII”.

Punkt dziesiąty. Akapit iii) załącznika II otrzymuje następujące brzmienie:

„iii) jeżeli stosowane są techniki ograniczania wypłukiwania, takie jak zastosowanie polimerów, inhibitorów itp., niektóre produkty o opóźnionym uwalnianiu mogą zostać wyłączone z zakazu stosowania w wyznaczonych okresach”.

Punkt jedenasty. Akapit pierwszy części III załącznika III otrzymuje następujące brzmienie:

„Obowiązki z zakresu doradztwa ustanowione niniejszym dekretem królewskim uznaje się za spełnione, gdy rolnik prowadzi cyfrowy dziennik gospodarstwa oraz gdy wykorzystywane są narzędzia lub aplikacje informatyczne służące do obliczania zapotrzebowania upraw na składniki odżywcze i przedstawienia propozycji nawożenia, pod warunkiem że zostały one zatwierdzone przez właściwy organ wspólnoty autonomicznej, w której mają być wykorzystywane”.

Punkt dwunasty. Ostatni wiersz tabeli zamieszczonej w ust. 1 części A załącznika IV zostaje zastąpiony następującymi dwoma wierszami i ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolumna 1** | **Kolumna 2** | **Kolumna 3** |
| **Metale ciężkie** | **Wartości graniczne (mg/kg ms)** | **Wartości graniczne (mg/kg ms), o których mowa w art. 8 ust. 2** |
| „Arsen ogółem (As) | 40 | 0,8 |
| Chrom (Cr) | 1000 | 20” |

„2. Zawartość metali ciężkich w odpadach wprowadzanych do gleby wpisuje się do dziennika gospodarstwa, o którym mowa w art. 5 niniejszego dekretu królewskiego”.

Punkt trzynasty. Na końcu tabeli zamieszczonej w części B załącznika IV dodaje się wiersz w następującym brzmieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| „Chrom (Cr) | 60 | 100” |

Punkt czternasty. Na końcu tabeli zamieszczonej w ust. 1 części C załącznika IV dodaje się wiersz w następującym brzmieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| „Chrom (Cr) | 2400 | 48” |

Punkt piętnasty. W załączniku V część A lit. f) i g) wprowadza się zmiany oraz dodaje się dwie nowe litery h) i i) w następującym brzmieniu:

„f) stosowanie zakwaszonej gnojowicy lub inhibitorów ureazy,

1. Stosowanie inhibitorów ureazy lub inhibitorów nitryfikacji, pod profesjonalnym nadzorem w przypadku wprowadzania bezpośrednio do gleby,
2. Kompostowanie lub biofermentacja zapewniająca końcową zawartość azotu amonowego mniejszą niż 0,6 %, wyrażoną jako azot (N) w odniesieniu do mokrej masy materiału,
3. Zakrywanie glebą obornika w ciągu pierwszych 12 godzin po rozprowadzeniu, z zastosowaniem pługa lemieszowego, pogłębiacza, glebogryzarki lub sprzętu działającego w analogiczny sposób, z wyjątkiem siewu bezpośredniego, w rolnictwie konserwującym lub na pastwiskach.”

Punkt szesnasty. Lit. a) i e) ust. 1 części 1 załącznika VIII otrzymują następujące brzmienie i dodaje się nowe litery g), h), i) oraz j) w następującym brzmieniu:

„a) Materiały, które, bez ich wykorzystania do wytworzenia produktu nawozowego, spełniają wszystkie wymogi CMC 3, 4, 5, 6, 12, 13 i 14 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2019/1009. W przypadku odzysku do gleby jako odpad nie jest konieczne spełnienie wymogu określonego w pkt 2 CMC 1 przy stosowaniu do kategorii wymienionych powyżej.”

„e) Osad uwzględniony w załączniku I do rozporządzenia AAA/1072/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r., pod warunkiem że został poddany obróbce zgodnie z przepisami dekretu królewskiego 1310/1990 z dnia 29 października 1990 r.”

„g) materiały, które – pomimo iż nie spełniają wymogów dotyczących obróbki określonych, zależnie od okoliczności, w CMC 3, 4 i 5 przewidzianych w rozporządzeniu 2019/1009 – spełniają wymogi dotyczące materiałów wsadowych w odniesieniu do stabilności, zanieczyszczeń i substancji skażających.

1. Odpady z olejarni.
2. Osad winny.
3. Mieszanki materiałów wymienionych powyżej, pod warunkiem że przestrzegane są najsurowsze ograniczenia dla każdego ze składników”.

Punkt siedemnasty. W ust. 1 i 2 części 2 załącznika VIII wprowadza się zmiany i dodaje się dwa nowe ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„1. Materiały objęte CMC 3, 4 i 5, otrzymane zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r.:

spełniające wszystkie wymogi przewidziane w wymienionym załączniku, w tym dotyczące pochodzenia materiałów wsadowych oraz posiadające następujące parametry:

* Całkowita masa organiczna ≥ 25 % w suchej masie.
* Deklarowana zawartość bakterii *Salmonella*.
* Deklarowana zawartość bakterii *Escherichia coli*.
* Przekazano analizę składników odżywczych, w szczególności azotu, fosforu (wyrażonego jako P2O5) i potasu (wyrażonego jako K2O), oraz pH i przewodności elektrycznej.
* Spełniono wszystkie dodatkowe wymagania określone w upoważnieniu R1001 zezwalającym na odzysk odpadów”.

2. Podobnie każdy poddany kompostowaniu lub fermentacji materiał, który ma zostać wprowadzony do gleby rolnej i został otrzymany z materiałów wsadowych innych niż wymienione w poprzednim ustępie, musi spełniać wymogi dotyczące zanieczyszczeń i stabilności określone odpowiednio dla CMC 3 lub CMC 5 w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., oprócz spełnienia następujących parametrów:

* Całkowita masa organiczna ≥ 25 % w suchej masie.
* Deklarowana zawartość bakterii *Salmonella*.
* Deklarowana zawartość bakterii *Escherichia coli*.
* Przekazano analizę składników odżywczych, w szczególności azotu, fosforu (wyrażonego jako P2O5) i potasu (wyrażonego jako K2O), oraz pH i przewodności elektrycznej.
* Spełniono wszystkie dodatkowe wymagania określone w upoważnieniu R1001 zezwalającym na odzysk odpadów”.

„7. Odpady z olejarni.

Jest to ciecz składająca się z wody do mycia oliwek i wody do mycia olejów otrzymanych przez dwustopniowy system ekstrakcji i spełniająca wszystkie dodatkowe wymagania określone w upoważnieniu R1001 zezwalającym na odzysk odpadów.

8. Osad winny.

Są to osady organiczne, składające się z drożdży, bakterii i innych pozostałości, które powstają podczas procesu produkcji wina i które muszą spełniać wszystkie dodatkowe wymagania określone w upoważnieniu R1001 zezwalającym na odzysk odpadów.”

Punkt osiemnasty. Załącznik IX ust. 1 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„1. W ujęciu ogólnym intensywność i częstotliwość nawadniania należy dostosować do potrzeb uprawy oraz do zdolności zatrzymywania wilgoci w glebie w celu uniknięcia utraty składników odżywczych poprzez wypłukiwanie, biorąc za punkt odniesienia zalecenia służb doradczych ds. nawadniania działających we wspólnocie autonomicznej lub dane z Systemu Informacji Agroklimatycznych na Potrzeby Nawadniania (SIAR) udostępnianego przez Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, w przypadku przebywania we wspólnotach autonomicznych, w których dowolny z tych organów działa; zaleca się stosowanie czujników do sprawdzania poziomu wilgotności gleby, jako narzędzia wspomagającego pozwalającego na poznanie stanu gleby. W przypadku gdy materiał użyty do nawożenia sam w sobie dostarcza znaczną ilość wody do upraw (np. w przypadku zastosowania obornika w płynie), ilość wody w nim zawartej należy brać pod uwagę przy obliczaniu intensywności i częstotliwości nawadniania”.

„4. W uprawach z miejscowym nawadnianiem nawożenie należy prowadzić poprzez rozpuszczanie składników odżywczych w wodzie wykorzystywanej do nawadniania i wprowadzanie ich do gleby wraz z wodą. Należy je dawkować stopniowo, w okresie aktywności wegetacyjnej uprawy, przy czym stężenia i ilości ułamkowe można dostosować do okresów maksymalnego zapotrzebowania w ramach cyklu uprawy”.

**Jedyny przepis końcowy.** *Wejście w życie.*

Niniejszy dekret królewski wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Sporządzono w Madrycie, 27 sierpnia 2024 r.

FELIPE R.

Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności  
LUIS PLANAS PUCHADES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [**https://www.**](http://www.boe.es/)**boe.es** | **DZIENNIK URZĘDOWY** | **D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X** |