|  |
| --- |
|  |
| Rada pro výzkum, vývoj a inovace |

**Debaty o možnostech budoucího financování VaVaI v EU z perspektivy programu Horizont Evropa**

Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) se v návaznosti na materiál (412/C5), který pojednává o budoucích možnostech financování oblasti VaVaI v rámci nástrojů kohezní politiky, předkládá pro informaci stručný souhrn dění v oblasti budoucího financování VaVaI v EU z perspektivy přímo řízených programů, konkrétně pak v programu Horizont Evropa.

**Na Pracovní skupině pro výzkum Rady EU dne 12. května 2025 bylo Evropskou komisí představeno sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Horizont Evropa: Výzkum a inovace v srdci konkurenceschopnosti“ (dále jen „sdělení Komise“) vydané dne 30. dubna 2025.**

Sdělení Komise je plně v souladu se širšími politickými cíli EU, a sice zejména s ambicí postavit výzkum, inovace, vědu a technologie do centra evropského ekonomického modelu. Dokument zdůrazňuje roli výzkumu a inovací při umožnění zelené a digitální transformace, posilování odolnosti a podpory bezpečnostních a obranných priorit EU. Současně odkazuje na relevantní dokumenty (např. zprávy Draghiho a Letty), které podtrhují potřebu, aby Evropa zůstala lídrem v oblasti inovací a aby si udržela konkurenceschopnost a odolnost.

Sdělení Komise představuje rámcový program Horizont Evropa jako vlajkový program EU pro financování výzkumu a inovací, který navazuje na desetiletí investic do výzkumu a inovací od roku 1984. EK v dokumentu zdůrazňuje také důležitost přeměny výsledků výzkumu do praktických aplikací, produktů a služeb, které přinesou přínos primárně evropské společnosti a ekonomice.

**V dokumentu jsou identifikovány tři hlavní strategické směry pro investice vytyčené pro období let 2025 až 2027 v rámci programu Horizont Evropa:**

1. Zelená transformace – Podpora výzkumu a inovací zaměřených na udržitelnost, klimatickou neutralitu a ochranu životního prostředí.

2. Digitální transformace – Vývoj a zavádění digitálních technologií včetně umělé inteligence, dat a kyberbezpečnosti.

3. Odolná, konkurenceschopná, inkluzivní a demokratická Evropa – Posílení sociální soudržnosti, zdravotní péče a evropských demokratických hodnot.

**Sdělení Komise také představuje návrh 9 nových evropských partnerství,** zaměřených například na: duševní zdraví, udržitelné lesnictví, inovativní materiály, kritické suroviny pro zelenou a digitální transformaci, kulturní dědictví, textil budoucnosti a virtuální světy. Současně sdělení Komise poukazuje na nutnost v nadcházejícím období programu Horizont Evropa klást důraz na průřezová témata jako jsou: synergie s jinými programy EU; rovnováhu mezi základním výzkumem a aplikacemi; začlenění společenských a humanitních věd; nový evropský Bauhaus – estetika, udržitelnost a inkluze; bezpečnost výzkumu – ochrana nejen před únikem citlivých technologií.

**Hlavním záměrem sdělení Komise je ve své podstatě potvrdit a zvýraznit roli výzkumu a inovací jako klíčových oblastí pro konkurenceschopnost Evropy a její strategickou autonomii.** Stejně jako poskytnout směřování pro realizaci programu Horizont Evropa na období 2025–2027 tak, aby byl v souladu s prioritami EU a reagoval na naléhavé výzvy, jako je změna klimatu, digitální transformace a globální konkurenceschopnost. **Přílohou sdělení Komise je také pracovní dokument útvarů Komise (Staff Working Document), který představuje střednědobé hodnocení programu Horizont Evropa.** Tento dokument nabízí podrobný pohled na dosavadní implementaci programu a identifikuje jeho přínosy i výzvy v polovině programového období. Hodnocení konstatuje, že Horizont Evropa přispěl k udržení pozice EU jako globálního lídra ve vědě, podpořil výzkumnou excelenci a umožnil vznik přelomových inovací – například prostřednictvím ERC, EIC nebo misí. Významně se rovněž podílel na řešení společenských výzev, jako je pandemie COVID-19 nebo změna klimatu.

Zároveň však evaluace upozorňuje na některé přetrvávající nedostatky. Patří mezi ně zejména nízká míra využívání výsledků výzkumu v praxi, stále složité administrativní postupy pro žadatele i příjemce financování, a nerovnoměrná účast členských států – země s nižší výkonností v oblasti výzkumu a inovací čerpají výrazně méně prostředků než tradičně silné státy. Dokument proto doporučuje zlepšit přenos výsledků do praxe, posílit podporu účasti nových aktérů a zemí Widening, zaměřit se na strategičtější využití synergií s jinými programy EU (zejména politikou soudržnosti) a posílit monitoring dopadů programu. Z hlediska rozpočtu konstatuje hodnocení vysoký převis kvalitních projektů nad dostupným financováním – úspěšnost projektů v pilíři II se pohybuje pouze kolem 16 %, což podle EK oslabuje motivaci výzkumníků zapojovat se a představuje ztrátu potenciálu pro Evropu.

**Střednědobé hodnocení bude předmětem politické rozpravy ministrů zodpovědných za výzkum na zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 23. května 2025 v Bruselu.** Politická rozprava bude poslední příležitostí na ministerské úrovni sdílet představy o směřování příštího rámcového programu pro výzkum a inovace na základě relevantních dat před zveřejněním návrhu příštího VFR a souvisejících nástrojů, například Fondu konkurenceschopnosti.

**Technologické centrum Praha – Národní informační centrum pro evropský výzkum zveřejnilo souhrn střednědobého hodnocení „Horizont Evropa v polovině své cesty: Co ukazuje střednědobé hodnocení?“.[[1]](#footnote-1)** Hodnocení ukazuje, že program Horizont Evropa přináší vysokou přidanou hodnotu jak v oblasti vědecké excelence, tak hospodářského růstu a řešení společenských výzev. Program Horizont Evropa má významný pozitivní dopad na ekonomiku EU. Podle použitého modelu NEMESIS může každé 1 € investované z rozpočtu EU v průběhu 25 let přinést až jedenáctinásobek investice v podobě dodatečného růstu HDP. Pokud jde o poměr přínosů a nákladů, hodnocení zjistilo, že 1 € nákladů spojených s programem poskytne občanům EU v období do roku 2045 nejméně 5 € přínosů, např. prostřednictvím inovací ve zdravotnictví, bezpečnosti nebo ekologii.

**Pozice ČR:**

*ČR podporuje nástroje pro zapojení tzv. „widening“ zemí a posílení synergií mezi Horizontem Evropa a dalšími komunitárními programy a strukturálními fondy EU nejen v tomto období, ale i pro další rámcový program. ČR rovněž poukazuje na nutnost zachovat rovnováhu mezi nástroji tzv. bottom-up výzkumu a nástroji zaměřenými na naplňování strategických priorit v rámci přístupu top-down.*

Vzhledem k tomu, že se všechny výše uvedené aktivity odkazují na Draghiho, Lettiho a Heitorovu zprávu, jsou souhrny těchto zpráv přiloženy k této informaci.

**Přílohy**

1. Horizont Evropa: Výzkum a inovace v srdci konkurenceschopnosti“ (dále jen „sdělení Komise“) vydané dne 30. dubna 2025
2. Průběžné hodnocení programu Horizont Evropa: získané zkušenosti a výhled do příštího rámcového programu pro výzkum a inovace (FP10)
3. Draghiho zpráva – souhrn
4. Lettiho zpráva – souhrn
5. Heitorova zpráva – souhrn

1. <https://www.horizontevropa.cz/cs/mohlo-by-vas-zajimat/hodnoceni-ramcovych-programu/mezinarodni-studie-monitoring/informace/yiifnews/3328/horizont-evropa-v-polovine-sve-cesty>... [↑](#footnote-ref-1)