**Informace z EU (říjen 2017)**

# Budoucnost výzkumné spolupráce s Velkou Británií

(zdroj: web CZELO)

# Dne 17. října 2017 se v Londýně uskutečnil seminář na téma „The future for international research partnerships: responding to Brexit, the Newton Fund and new partnerships“. Seminář se zaměřil na rozvoj mezinárodního profilu UK v globálním výzkumném prostředí a na klíčové výzvy a příležitosti spojené s odchodem z EU, jako je budoucí účast v H2020 a rozvoj nových partnerství.

# Výroční konference EARTO o maximalizaci dopadu výzkumu a inovací

(zdroj: web CZELO)

Dne 11. října 2017 pořádalo Sdružení výzkumných a technologických organizací EARTO (European Association of Research and Technology Organizations) v Bruselu výroční konferenci EARTO Policy Event s názvem „Towards FP9: Maximising R&I Impact to Ensure Europe's Position as Global Player“. Předmětem panelových diskusí byly otázky jak podpořit spolupráci výzkumných a technologických organizací s průmyslem a jak maximalizovat dopad výzkumu a inovací.

# Konference o excelenci v oblasti výzkumu

(zdroj: web CZELO)

Dne 12. října 2017 se v Tallinnu uskutečnila konference zaměřená na excelenci ve výzkumu „European Research Excellence – Impact and Value for Society”. Cílem konference uspořádané pod záštitou estonského předsednictví Rady EU bylo demonstrovat, že vynikající věda je nezbytná pro řešení rychle se vyvíjejících výzev a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy. Na základě výsledků průběžného hodnocení programu Horizont 2020 bylo cílem diskutovat o příležitostech evropské politiky v oblasti VaVaI po roce 2020 za účelem maximalizace dopadu a vazeb mezi výzkumem, společností a inovacemi.

# Energy for the Future- Energy 4.0

(zdroj: web CZELO)

Dne 11. října 2017 se v Bruselu uskutečnila konference o budoucnosti energetického sektoru s názvem „Energy for the Future- Energy 4.0“. Diskuse se zaměřila na otázku, jak lze využít energetickou účinnost, budoucí elektrickou energii, energetické zdroje, inteligentní budovy
a ICT v energetických aplikacích. Spoluorganizátorem akce byla také Technická univerzita
v Ostravě.

# Konference o inovacích v zadávání veřejných zakázek

(zdroj: web CZELO)

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se v Tallinnu uskutečnila konference o inovacích v zadávání veřejných zakázek (Conference on Innovation Procurement). Akci pořádala Iniciativa Evropské komise EAFIP pod záštitou estonského předsednictví ve spolupráci s estonským ministerstvem hospodářství a komunikací a s Evropskou komisí (DG CNECT). Cílem konference bylo sdílet zkušenosti o inovacích v zadávání veřejných zakázek prostřednictvím IKT napříč Evropou a usnadnit vytváření kontaktu mezi zainteresovanými stranami, za účelem diskuse o nových nápadech, iniciativách a možnostech financování.

# Workshop: R&I Infrastruktury ve výzkumných a technologických organizacích

(zdroj: web CZELO)

Ve dnech od 12. do 13. října 2017 pořádaly Společné výzkumné středisko (JRC) EK společně s organizacemi RISE a EARTO v Göteborgu v rámci sítě TTO-CIRCLE (Skupina kanceláří pro transfer technologií) dvoudenní workshop na téma: „RTOs' R&I Infrastructures“. Cílem workshopu byla výměna osvědčených postupů při otevírání výzkumné infrastruktury pro průmysl v Evropě i mimo ni.

# EK zveřejnila dokument daňové pobídky v oblasti VaV

(zdroj: web CZELO)

Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) Evropské komise pravidelně provádí interní politické analýzy zaměřené na ekonomický dopad investic do oblasti výzkumu a inovací. Současná analýza se zaměřuje na to, jak zvýšit efektivnost daňových pobídek v oblasti výzkumu a vývoje. Dokument představuje důvody pro daňové pobídky a jejich rozšiřování v oblasti výzkumu a vývoje, výhody a nevýhody a efektivitu daňových pobídek s cílem stimulovat podnikání.

# EK zveřejnila dokument o dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur

(zdroj: web CZELO)

Evropská komise zveřejnila dne 27. září 2017 pracovní dokument „Long-term Sustainability of Research Infrastructures”, který má napomoci zahájení diskuze mezi členskými státy zaměřené na výzkumné infrastruktury. Dokument zahrnuje výstupy z konzultace a výsledný Akční plán zahájí debatu s poskytovateli financování pro výzkumné infrastruktury, uživateli a operátory, s cílem dosažení konsensu pro evropské vědecké infrastruktury. Akční plán také následně přispěje do diskuze o příštích rámcových programech a strukturálních fondech. Pracovní dokument útvarů EK je zaměřen na veřejně financované celoevropské výzkumné infrastruktury, zjištění jsou rovněž relevantní pro výzkumné infrastruktury na národní a regionální úrovni. Výzkumné infrastruktury jsou klíčovým prvkem pro rozvoj vědomostí a technologie a také jsou důležité pro technologický progres.

# EIP-AGRI brožura „Horizon 2020 multi-actor projects“

(zdroj: web CZELO)

EIP-AGRI (European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability) vydalo brožuru „Horizon 2020 multi-actor projects“. “Multi-actor approach” (MAA) znamená, že projekty předkládané v rámci společenské výzvy "Bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, výzkum v oblasti mořského, námořního a vnitrozemského vodního hospodářství a bioekonomie" musí být zaměřeny na aktuální problémy, kterým čelí například zemědělci a lesníci. Projekty MAA musí být schopny vyvíjet inovativní řešení, která mohou být využita a pokrývat skutečné potřeby. Brožura uvádí výhody MAA, příklady současných projektů programu Horizont 2020 a vysvětluje, kde lze nalézt výsledky projektu.

# Střednědobé hodnocení smluvních partnerství veřejného a soukromého sektoru (cPPPs)

(zdroj: web CZELO)

Evropská komise zveřejnila zprávu expertní skupiny o střednědobém hodnocení smluvních partnerství veřejného a soukromého sektoru (cPPPs) v rámci programu Horizont 2020. Zpráva bere v úvahu devět cPPPs a posuzuje jejich efektivitu, relevanci, koherenci s ostatními akcemi EU a přidanou hodnotu pro EU. Jak ukazují závěry zprávy, i navzdory tomu, že jsou cPPPs efektivní, stále existuje prostor pro zlepšení. Expertní skupina doporučuje úpravu a harmonizaci tzv. klíčových ukazovatelů výkonnosti (KPIs), větší zapojení členských států a reformu modelu řízení. Dále by partnerství měla být více spojená s prioritami a cíli s dalšími nástroji EU, aby se předešlo duplikaci. Navrhovaný tzv. mission-oriented přístup by posílil kompetence cPPPs a zajistil tak zvýšení jejich efektivity a účinnosti v souladu s doporučením této skupiny.