II.

**PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA**

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá ke schválení materiál Národní polovodičová strategie. (dále jen „Strategie“).

Tato strategie je, společně s Národní kvantovou strategií a Národní AI strategií, jednou ze tří základních strategií České republiky pro oblast Key and Emerging Technologies. Společně tvoří základní kámen, na kterém lze postavit budoucí rozvoj České republiky ve 21. století. V souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií je členěna na analytickou část, strategickou část a implementační část. Materiál je v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií připravenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Práce na strategii započala v roce 2023 a byly do ní zapojeny další resorty a průmysloví partneři a výzkumné organizace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a úřad ministra pro vědu, výzkum a inovace, Czech National Semiconducter Cluster, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a obchodu ČR, CzechInvest aj.).

Hlavním cílem strategie je přispět k závazku EU – zvýšit výrobu špičkových polovodičů v Unii tak, aby do roku 2030 tvořila 20 % hodnoty světové produkce, a tedy posílit polovodičový sektor v České republice, mimo jiné prostřednictvím implementace opatření definovaných v Aktu o čipech a na to navazujících aktivitách. Většina úkolů je zaměřena na plnění do roku 2029.

Strategie navrhuje pět strategických cílů, které implementují opatření navržená v aktu o čipech, která jsou doplněna specifickými národními opatřeními nutných pro rozvoj tohoto odvětví v ČR. Definované strategické cíle jsou zaměřeny na podporu VaV, exportu, vzdělávání a ekonomické migrace vysoce kvalifikovaných osob. Strategie se zaměřuje i na posílení ekonomické významnosti sektoru.

Toto odvětví v České republice přímo zaměstnává přibližně 3 250 osob a generuje tržby ve výši 34,25 miliard Kč. Podíl České republiky na tržním podílu EU je odhadován na 0,7 %. To je méně, než by odpovídalo síle ekonomiky, kdy česká ekonomika tvoří 1,8 % celkové ekonomiky EU měřeno na základě poměrů HDP.

Realizace opatření definovaných v Národní polovodičové strategii v nejnákladnějším scénáři po započítání časové hodnoty peněz a při splnění cílů přinese státnímu rozpočtu přibližně 4,1 miliardy korun. Dále přínos obcím je odhadován na cca 5,9 miliardy Kč a krajům 2,3 miliardy Kč.

Mimo finančního přínosu je třeba zmínit i přínosy socioekonomického charakteru. Zejména udržení průmyslu s vysokou přidanou hodnotou i v okrajových regionech. Strategie by měla také podpořit kvalitu terciárního vzdělávání.

Předkládaný materiál má pozitivní dopady na podnikatelské prostředí, nemá negativní dopady na rovnost mužů a žen, na rodinnou politiku, na digitalizaci, ani na životní prostředí, ani neovlivňuje sociální dopady ve vztahu k osobám se zdravotním postižením.

Materiál je nelegislativní povahy.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace přijala na svém xx. zasedání dne 28. června 2024 k materiálu ---- stanovisko.

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu, č. j. XXXX/24/31300/01000, dne XX. XXXX 2024, s termínem dodání stanovisek do XX. XXXX 2024.

Vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení je součástí materiálu předkládaného vládě. **XX** připomínkových míst vzneslo zásadní připomínky. **XX** připomínkových míst k materiálu nemělo připomínky. Všechny zásadní připomínky byly vypořádány a materiál je vládě předkládán **bez rozporu/s rozporem.**