|  |  |
| --- | --- |
|  | **Stanowisko Rządu** |

1. **Metryka dokumentu**

|  |
| --- |
| **Tytuł**  |
| KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓWWzmocnione partnerstwo w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data skierowania wniosku przez** **Parlament RP** | **Data przyjęcia stanowiska przez Komitet****do Spraw Europejskich** |
| 24 sierpnia 2012 r. | 28 września 2012 r. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sygnatura Komisji Europejskiej** | COM(2012) 392 |

|  |
| --- |
| **Instytucja wiodąca** |
| Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |

|  |
| --- |
| **Instytucje współpracujące** |
| Ministerstwo Gospodarki |

1. **Cel dokumentu**

Celem opublikowanego 17 lipca 2012 r. Komunikatu KE pt. „Wzmocnione partnerstwo w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego” jest identyfikacja działań mających na celu stworzenie wysoce efektywnego i zintegrowanego systemu badawczego w Europie, który jest niezbędny do ukończenia budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej (*European Research Area, ERA*). Określone działania ujęte zostały w pięć priorytetowych obszarów interwencji, którymi są:

1. Zwiększenie skuteczności krajowych systemów badawczych;
2. Optymalizacja współpracy i konkurencji transnarodowej;
3. Otwarcie rynku pracy dla naukowców;
4. Propagowanie równości płci i uwzględnienie tego aspektu w dziedzinie badań naukowych;
5. Optymalizacja przepływu wiedzy naukowej, dostępu do niej i jej przekazywania, w tym za pośrednictwem cyfrowej ERA.

Działania w ramach ww. obszarów, zmierzając do realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej, mają na celu stworzenie jednolitego rynku wiedzy, badań i innowacji. Utworzenie w pełni funkcjonującej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w której naukowcy, wiedza i technologie podlegają swobodnej wymianie (tzw. piąta swoboda), pozwoli zrealizować cele Unii Europejskiej, odkreślone w art. 179 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj. wzmocnić unijną bazę naukową i technologiczną oraz sprzyjać rozwojowi unijnej konkurencyjności. Wezwanie do ukończenia budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej było niejednokrotnie podkreślane przez Radę Europejską oraz Radę Unii Europejskiej w kontekście realizacji założeń strategii „Europa 2020” oraz inicjatywy flagowej „Unia Innowacji” jako jeden z kluczowym elementów decydujących o rozwoju Europy.

1. **Dokumenty powiązane**
2. Komunikat Komisji *Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*, COM(2010)2020;
3. Komunikat Komisji *Unia innowacji*, COM(2010)546;
4. Konkluzje Rady Europejskiej 1-2 marca 2012 r, EUCO 4/12;
5. Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej 14-15 marca 2008 r, 7652/1/08;
6. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. *w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy;*
7. Rezolucja *Rady Zmiany w zarządzaniu europejską przestrzenią badań i innowacji (EPB),* 10255/10;
8. Rezolucja Rady *Lepsze zarządzanie europejską przestrzenią badawczą (EPB),* 17159/09;
9. Konkluzje Rady *ws. modernizacji szkolnictwa wyższego*, 16746/11;
10. Konkluzje Rady *Postępy procesu wspólnego planowania*, 17166/10;
11. Konkluzje Rady *Pierwsze działania na rzecz realizacji wizji europejskiej przestrzeni badawczej w roku 2020,* 9956/09;
12. Konkluzje Rady *Wskazówki dotyczące przyszłych priorytetów badań europejskich i innowacji opartych na badaniach zawarte w strategii lizbońskiej na okres po 2010 r,* 16127/09;
13. Konkluzje Rady *w sprawie zapoczątkowania „procesu lublańskiego” – ku pełnemu urzeczywistnieniu europejskiej przestrzeni badawczej,* 10231/08;
14. Konkluzje Rady *w sprawie określenia wizji europejskiej przestrzeni badawczej w roku 2020*; 16767/08;
15. Komunikat Komisji *Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego,* COM (2011) 567;
16. Komunikat Komisji *Partnerstwo na rzecz badań naukowych i innowacji,* COM (2011) 572;
17. Komunikat Komisji *Wspólne planowanie badań naukowych: współpraca na rzecz skuteczniejszego sprostania wspólnym wyzwaniom,* COM (2008) 468;
18. Komunikat Komisji *Rozwój kariery i zwiększona mobilność: europejskie partnerstwo na rzecz naukowców,* COM (2008) 317;
19. Komunikat Komisji *Droga do niskoemisyjnych technologii przyszłości,* COM (2007) 723;
20. Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. *w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych*, C(2008) 1329;
21. Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. *w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych*, C(2005) 576;
22. Opinia Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej nt. ram ERA, ERAC 1215/11;
23. Biała Księga *Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur,* COM (2012) 55.
24. **Stanowisko Rządu**

Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje Komunikat Komisji pt. „Wzmocnione partnerstwo w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego”. Rząd RP podziela wyrażoną w nim opinię, iż niezbędne jest podjęcie intensywnych działań na rzecz dokończenia budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Rząd RP postrzega rozwiniętą Europejską Przestrzeń Badawczą jako siłę napędową europejskiej konkurencyjności i strategiczny instrument odbudowy wiodącej pozycji Europy i jej powrotu na ścieżkę trwałego rozwoju. Europejska Przestrzeń Badawcza, poprzez tworzenie lepszych warunków do prowadzenia i wykorzystania wyników badań naukowych w Unii Europejskiej oraz transferu wiedzy i technologii, będzie się przyczyniać do konsolidacji doskonałej bazy naukowej w Europie, wzrostu konkurencyjności gospodarek państw członkowskich, a także umożliwiać będzie prowadzenie bardziej efektywnych, wspólnych działań na rzecz przezwyciężenia globalnych wyzwań.

Rząd RP zgadza się całkowicie w zawartym w Komunikacie stwierdzeniem, iż jednym z głównych celów Europejskiej Przestrzeni Badawczej jest dążenie do zmniejszenia skali zjawiska drenażu mózgów, zwłaszcza z regionów słabiej rozwiniętych pod względem badań naukowych i innowacji, jak również wyeliminowanie podziału Europy w tym zakresie. Zdaniem Rządu RP, działania Komisji Europejskiej służące lepszemu zintegrowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej powinny uwzględniać specyficzne uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich, zwłaszcza zróżnicowany poziom rozwoju ich regionów. Rząd RP stoi na stanowisku, iż Europejska Przestrzeń Badawcza nie może stać się jedynie mechanizmem sprzyjającym swobodnemu przepływowi wiedzy i ludzi z regionów mniej zamożnych do regionów najlepiej rozwiniętych, lecz powinna być istotnym narzędziem na rzecz budowania bardziej spójnej i zrównoważonej pod względem rozwoju gospodarczego Europy, w szczególności pełnego wykorzystania kapitału intelektualnego i potencjału rozwojowego jej wszystkich regionów.

Niezwykle ważnym zagadnieniem poruszonym w przedmiotowym Komunikacie jest kwestia otwartości i wzajemnych powiązań 27 krajowych systemów badawczych, na których opiera się Europejska Przestrzeń Badawcza. Rząd RP opowiada się za dalszym rozwojem unijnej współpracy w tym zakresie. Jak podkreślają przyjęte podczas polskiej prezydencji konkluzje Rady, tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej zwiększa komplementarność poszczególnych systemów krajowych, a tym samym podnosi opłacalność inwestycji badawczych oraz pozwala intensyfikować kontakty i współpracę między instytucjami działającymi razem w ramach trójkąta wiedzy.

Zdaniem Rządu RP, Komunikat KE trafnie identyfikuje obszary wymagające wsparcia w kontekście budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Główne postulaty Rządu RP w odniesieniu do poszczególnych obszarów priorytetowych sprecyzowano poniżej.

**1. Zwiększenie skuteczności krajowych systemów badawczych.**

Rząd RP podziela opinię, iż tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej musi odbywać się poprzez bardziej efektywne funkcjonowanie krajowych systemów badań, w szczególności przyznawania środków w trybie konkursowym i ocenie wniosków przez niezależnych ekspertów krajowych i zagranicznych, a także uzależnienie finansowania instytucjonalnego od oceny jakości jednostek naukowych i zespołów badawczych oraz wyników ich działalności naukowej. Rząd RP pragnie wskazać, iż praktyki związane z przyznawaniem środków publicznych na naukę w oparciu o konkurencyjne zasady są już w Polsce stosowane. Ich przykładem jest wybór Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) - jednostek flagowych polskiej nauki, które są wyłaniane w drodze konkursu przez niezależną komisję, przy współudziale wybitnych zagranicznych ekspertów. Nadanie tego prestiżowego statusu jest jednym z elementów reformy szkolnictwa wyższego, która weszła w życie 1 października 2011 r. Pięcioletnie dofinansowanie połączone ze swobodą decydowania o przeznaczeniu tych środków mogą sprawić, że potencjał badawczy i dydaktyczny wyróżnionych ośrodków wprowadzi je na poziom pozwalajacy konkurować z najlepszymi uczelniami swiata.

Ponadto, Rząd RP pragnie wskazać, że za sprawą reformy nauki, która weszła w życie w 2010 r, istotnie zwiększono udział finansowania badań naukowych w trybie konkursowym (programy dwóch niezależnych agencji wykonawczych: Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), a także podjęto działania na rzecz podniesienia efektywności finansowania instytucjonalnego (powołanie i prowadzenie działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych). Dzięki reformie, w Polsce wdrażany jest, podkreślony również przez KE w przedmiotowym Komunikacie, postulat w postaci wzmocnienia projakościowego systemu finansowania nauki, opartego na kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej poszczególnych jednostek naukowych.

Rząd RP wyraża swoje szczególne poparcie dla działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości badań naukowych i wykorzystanie potencjału rozwojowego wszystkich regionów Unii Europejskiej, w szczególności poprzez opracowywanie i wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji oraz tworzenie tzw. stanowisk ERA (*ERA Chairs*). Rząd RP pragnie wskazać, iż opracowywanie strategii inteligentnych specjalizacji w oparciu o oddolne inicjatywy i aktywny udział regionalnych interesariuszy (*entrepreneurial discovery process*) jest krokiem w słusznym kierunku, niemniej jednak, zwłaszcza w regionach mniej zamożnych, wymaga bardziej aktywnego zaangażowania ze strony władz samorządowych, a także wsparcia ze strony władz krajowych i instytucji unijnych. Rząd RP podziela opinię, iż przy opracowywaniu strategii inteligentnych specjalizacji kluczowe znaczenie ma sam proces i zaangażowanie różnych interesariuszy, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na potencjalne trudności związane z wdrażaniem (operacjonalizacją) strategii inteligentnych specjalizacji, zwłaszcza określaniem tych specjalizacji w dokumentach strategicznych i stosowaniem instrumentów ich wsparcia.

**2. Optymalizacja współpracy i konkurencji transnarodowej.**

Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje zapisy KE dotyczące zachęt do pogłębiania współpracy wewnątrz UE i konkurencji transnarodowej. Rząd RP zgadza się ze stwierdzeniem, że UE musi działać możliwie szybko i spójnie, aby przy ograniczonych nakładach publicznych na badania, jej starania i ich skutki osiągnęły poziom niezbędny do sprostania tzw. wielkim wyzwaniom (*grand challenges*), takimi jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne czy starzejące się społeczeństwo.

Aby stworzyć konkurencyjną na arenie międzynarodowej Europejską Przestrzeń Badawczą narodowe systemy badawcze państw UE muszą być bardziej powiązane oraz otwarte na siebie i na świat. Rząd RP pragnie zwrócić uwagę, że sprawnie funkcjonująca ERA generować będzie zarówno współpracę jak i konkurencyjność. Współpraca pozwoli najlepszym umysłom pracować wspólnie nad rozwiązaniem globalnych problemów oraz będzie zapobiegać niepotrzebnemu powielaniu badań podejmowanych na poziomie poszczególnych państw członkowskich. Konkurencyjność natomiast zagwarantuje, że finansowanie przyznawane będzie najlepszym naukowcom i zespołom badawczym.

Narzędziem do realizacji ww. celów są Inicjatywy Wspólnego Planowania (*Joint Programming Initiatives, JPIs*). JPIs mają za zadanie zapewnić spójność krajowych i regionalnych programów i priorytetów badawczych odpowiadających na wyzwania społeczne. Rząd RP stoi na stanowisku, że wspólne planowanie badań naukowych, poprzez bardziej strategiczne i usystematyzowane podejście, może przyczynić się do rozwiązania głównych europejskich wyzwań społecznych. Inicjatywy wspólnego planowania pozwalają na ściślejszą koordynację i integrację programów badawczych poszczególnych państw członkowskich, przez co dostępne środku publiczne przeznaczone na sektor badawczo-rozwojowy mogą być lepiej wykorzystane w dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla całej Europy. W czasach ograniczonych publicznych (i prywatnych) budżetów na inwestycje, szczególnego znaczenia nabiera optymalne wykorzystywanie zasobów uczestniczących w JPIs państw. Co ważne w kontekście budowy zintegrowanej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, JPIs w istotny sposób przyczyniają się do redukcji niepotrzebnego powielania działań badawczych, wspierają natomiast skoordynowane działania w dziedzinie badań naukowych na szczeblu europejskim, które w ten sposób mogą być bardziej skuteczne. Rząd RP zgadza się zatem ze stwierdzeniem, że taka forma współpracy, gwarantująca skoordynowane podejście do badań naukowych, jest właściwym sposobem na rozwiązanie problemów, które znacznie wykraczają poza zakres i zasoby pojedynczego kraju.

Rząd RP popiera wyrażone w Komunikacie zalecenie, iż zdefiniowane agendy badawcze powinny być wdrażane we współpracy z krajami spoza UE. W związku z powyższym Polska przyjęła z entuzjazmem dołączenie Kanady do państw uczestniczących w inicjatywie Wspólnego Programowania w obszarze chorób neurodegeneracyjnych. Rząd RP dostrzega w JPIs potencjał do nawiązania ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi i rozwijania zewnętrznego wymiaru ERA.

Jednocześnie Rząd RP dostrzega niedoskonałości prowadzonych działań. Rząd RP zgadza się z przedstawioną diagnozą, iż poziom dostosowania krajowych i europejskich programów badawczych jest obecnie niedostateczny i nie pozwala znacząco przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów. Szczególne utrudnienia, z jakimi zmagają się JPIs pojawiają się na etapie ich implementacji i wynikają w znacznej mierze z istniejących różnic między krajowymi zasadami finansowania i procedurami selekcji. Dodatkowo, Rząd RP dostrzega problem w takich kwestiach jak fragmentaryzacja środowiska naukowego w niektórych dziedzinach badań, ograniczenia budżetowe, niejasny proces decyzyjny oraz brak rozwiązań systemowych związanych z wdrażaniem określonych działań.

Rząd RP pragnie podkreślić, że Inicjatywy Wspólnego Planowania, powinny przyczyniać się także do niwelowania dysproporcji w zakresie badań naukowych wewnątrz UE. Rząd RP pragnie w tym miejscu zaakcentować i podtrzymać stanowisko, jakie zajął w kwestii procesu typowania obszarów badań dla Wspólnego Planowania w czasie, gdy ten mechanizm koordynacji wysiłków badawczych państw członkowskich był powoływany (2008 r.) Rząd RP uważa za niezwykle istotne, by proces identyfikacji obszarów badawczych do objęcia Wspólnym Planowaniem uwzględniała potencjał, z jednej strony Unii Europejskiej, a z drugiej potencjał poszczególnych państw członkowskich. Takie dwubiegunowe podejście do wspólnego planowania badań naukowych pozwoli na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej, a także na zmniejszanie różnic istniejących pomiędzy państwami wewnątrz UE w zakresie potencjału naukowego.

Zmniejszanie różnic wewnątrz ERA powinno być odzwierciedlone także w zakresie działań na rzecz budowy i dostępu do światowej klasy infrastruktury naukowo-badawczej. Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje wysiłki zmierzające do przyspieszenia prac nad implementacją projektów infrastruktury badawczej znajdujących się na Europejskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, opracowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) i tym samym wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Dotychczasowe doświadczenie polskich zespołów badawczych, biorących aktywny udział w 15 spośród przedmiotowych projektów, wskazuje, iż proces ten silnie wzmacnia potencjał naukowy i międzynarodową pozycję konkurencyjną w zakresie badań Unii Europejskiej.

Rząd RP pragnie jednocześnie podkreślić, przypominając stanowisko wyrażone w odniesieniu do opublikowanej przez Komisję Europejską Zielonej Księgi w sprawie ERA w 2007 r, iż niezwykle istotną kwestią jest efektywne uczestnictwo w procesie rozwoju europejskiej infrastruktury badawczej także instytucji z krajów o mniejszej intensywności badań naukowych, które jednakże dysponują odpowiednim potencjałem kadry naukowej. Proces ten powinien obejmować zarówno budowę dużych paneuropejskich ośrodków, jak i mniejszych urządzeń o krajowym lub regionalnym zasięgu. Takie kompleksowe podejście stwarza, z jednej strony, szansę tym krajom, w tym Polsce, na rozbudowę własnej bazy naukowo – badawczej oraz włączenie się w prowadzenie badań na światowym poziome, z drugiej zaś umożliwia pełniejsze wykorzystanie kapitału intelektualnego wszystkich państw członkowskich UE. Skutkiem jego przyjęcia będzie bardziej harmonijny i spójny rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej, stanowiący wartość dla całej Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, Rząd RP z uznaniem przyjmuje i w pełni popiera prace toczące się na forum ESFRI zmierzające do wypracowania zasad tworzenia i funkcjonowania infrastruktur badawczych o charakterze krajowym lub regionalnym, które mogłyby liczyć na podobne wsparcie administracyjno – finansowe, jakie otrzymują projekty umieszczone na europejskiej mapie drogowej. Argumenty przedstawione powyżej oraz analiza dostępnych danych dotyczących efektywności wykorzystywanych środków finansowych z poziomu UE pozwalają stwierdzić, iż objęcie programem budowy infrastruktury badawczej krajów o mniejszej intensywności badań naukowych będzie dla UE inwestycją opłacalną, zarówno z naukowego jak i ekonomicznego punktu widzenia.

**3. Otwarcie rynku pracy dla naukowców.**

Rząd RP zdecydowanie popiera działania związane ze stworzeniem otwartego i elastycznego rynku pracy dla naukowców w UE oraz zapewnienia im atrakcyjnych warunków prowadzenia badań. Rząd RP przychyla się wyrażonemu przez Komisję Europejską wezwaniu do ograniczenia barier związanych z otwartą i transparentną rekrutacją naukowców. W pełni funkcjonująca Europejska Przestrzeń Badawcza musi gwarantować, zdaniem Rządu RP, warunki zapewniające międzynarodową konkurencję w obsadzaniu stanowisk badawczych na podstawie przejrzystych zasad rekrutacji.

Stanowisko Rządu RP w zakresie zapewniania właściwego przepływu wykwalifikowanej kadry naukowej w ramach ERA, jest odzwierciedlone we wdrażanych aktualnie w Polsce w ramach reformy szkolnictwa wyższego uregulowaniach dotyczących naukowców. Jednym z założeń reformy było bowiem wprowadzenia przejrzystych procedur konkursowych na stanowiska uczelniane oraz szerszego otwarcia się uczelni na badaczy z zagranicy. Nowe przepisy umożliwiają większą przejrzystość polityki kadrowej na uczelniach i wyposażają rektora uczelni w narzędzia do zarządzania kadrami oraz wyeksponowania elementów atrakcyjności ścieżki awansu zawodowego naukowców m.in. poprzez powszechną zasadę jawnego, konkursowego zatrudniania naukowców (w tym obcokrajowców) na kontraktach, zasady systematycznego oceniania i rozliczania z osiągnięć naukowych, powiązanego z nagradzaniem oraz możliwością, a w niektórych wypadkach obowiązkiem, zwalniania osób nieosiągających satysfakcjonujących efektów pracy naukowej. Wprowadzono również ustawowy zakaz podległości służbowej, mogącej być powodem stronniczości w realizacji polityki personalnej i naukowej oraz prowadzić do konfliktu interesów. Podkreślona w Komunikacie potrzeba usuwania barier istniejących w zakresie wdrażania otwartej, przejrzystej i merytokratycznej obsady stanowisk naukowych jest zatem w Polsce realizowana w ramach uregulowań prawnych wprowadzonych reformą szkolnictwa wyższego.

Reformy nauki i szkolnictwa wyższego zakładają również otwarcie uczelni na badaczy z zagranicy. Nowe rozwiązania upraszczają procedurę zatrudniania i potwierdzania pozycji naukowej obcokrajowców oraz obywateli polskich, których kariera naukowa przebiegała za granicą. Nowe regulacje pozwolą więc na zwiększenie motywacji do powrotów z zagranicy i kontynuowania kariery w Polsce, a także do zatrudniania się w polskich uczelniach zagranicznych naukowców oraz tworzenie nowych grup badawczych, których liderzy zatrudniani byliby na podstawie konkursu otwartego również dla badaczy z zagranicy. W trosce o wzmacnianie otwartości i jawności procesu obsadzania stanowisk w uczelniach, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na swojej stronie publikuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich i w sferze zarządzania nauką.

Wymieniając słabości istniejącej aktualnie w ramach ERA polityki w zakresie zasobów ludzkich, Komunikat KE zwraca uwagę na ograniczone perspektywy rozwoju kariery młodych naukowców. Rząd RP z całą mocą popiera konieczność działań ukierunkowanych zwłaszcza na budowanie atrakcyjności karier młodych pracowników nauki, dostrzegając konieczność polepszenia perspektyw dla osób rozpoczynających karierę naukową. Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, w których widoczne jest szerokie i systemowe wsparcie młodego pokolenia uczonych. Aby ułatwić im dostęp do grantów, reforma nauki wprowadza wiele działań i instrumentów wsparcia na rzecz młodych naukowców – np. ustawa o Narodowym Centrum Nauki gwarantuje przeznaczenie minimum 20% wszystkich środków Centrum na badania początkujących naukowców. Również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera rozwój młodej kadry naukowej, w szczególności poprzez finansowanie programów adresowanych do utalentowanych badaczy rozpoczynających karierę naukową. Innym elementem reformy jest skierowanie części dotacji statutowej z budżetu państwa dla jednostek naukowych na stypendia oraz prowadzenie badań, które służą rozwojowi doktorantów i młodych naukowców. Do grupy młodych naukowców adresowane są także specjalne programy Ministra, umożliwiające polskim uczonym włączanie się w prestiżowe międzynarodowe projekty badawcze (program Mobilność Plus), a także publikowanie wyników nowatorskich prac naukowych w najlepszych światowych czasopismach (program Iuventus Plus). Ponadto, Rząd RP wdraża szereg działań na rzecz promowania mobilności między środowiskiem akademickim a biznesem, która to kwestia została także podkreślona w Komunikacie jako obszar wymagający poprawy pod kątem otwarcia rynku pracy dla naukowców.

Rząd RP popiera tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez rozwój kariery zawodowej i mobilności naukowców m.in. za pomocą wsparcia udzielanego przez paneuropejską sieć EURAXESS zapewniającej dostęp do informacji związanych z międzynarodową i międzysektorową mobilnością naukowców w Europie. Komunikat Komisji Europejskiej wzywa państwa członkowskie do wspierania tej inicjatywy, a także do stworzenia sprzyjających uregulowań prawnych umożliwiających wdrożenie strategii w dziedzinie zasobów ludzkich dla implementacji zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 r, adresowane są do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących prace badawcze działających zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Karta opisuje przysługujące prawa i określone obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy jak i instytucje badawcze oraz organizacja zapewniające finansowanie badań naukowych m.in. uznanie zawodu, rozwój kariery naukowej, zwiększenie mobilności, odpowiedzialną rekrutację. Kodeks ma na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich naukowców w Europie oraz wzrost przejrzystości zasad i reguł stosowanych przy ich rekrutacji. Rząd RP dostrzega potrzebę rozpowszechnienia w środowisku naukowym informacji na temat ww. dokumentów, stanowiących swoisty przewodnik dobrych praktyk na uczelniach w zakresie wzajemnych relacji pracowników naukowych i ich pracodawców, oraz respektowania zapisów wypływających z przedmiotowych zaleceń.

Rząd RP dostrzega ponadto konieczność wsparcia dla opracowywania i realizacji ustrukturyzowanych programów innowacyjnych szkoleń dla doktorantów, zgodnie z zasadami innowacyjnego szkolenia doktorantów.

W świetle powyższych działań, które dążą do wzmocnienia jednolitego rynku dla naukowców i atrakcyjności ich karier w całej UE w kontekście budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Rząd RP zwraca uwagę na zajmowane przez niego stanowisko podczas toczących się aktualnie negocjacji ws. programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Uznając za nieodzowną potrzebę działań podejmowanych na poziomie krajowym, Rząd RP stoi na stanowisku, że program „Horyzont 2020” powinien dodatkowo przyczynić się do zmniejszenia drastycznych różnic w wynagrodzeniu naukowców celem zbliżania poziomu wynagradzania naukowców reprezentujących podobny poziom doskonałości naukowej. Działania Rządu RP prowadzone w toku negocjacji programu zmierzają do zmiany sposobu wyliczania kosztów osobowych i uwzględnienia proponowanych zmian w aktach prawnych wchodzących w skład pakietu nowego programu ramowego.

**4. Propagowanie równości płci i uwzględnienie tego aspektu w dziedzinie badań naukowych.**

Rząd RP stoi na stanowisku, że realizacja celów Strategii „Europa 2020” oraz budowa w pełni rozwiniętej Europejskiej Przestrzeni Badawczej nie są możliwe bez pełnego wykorzystania europejskiego potencjału i talentów, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Z tego względu, Rząd RP popiera proponowane w Komunikacie rozwiązania mające na celu pełną implementację prawa UE w zakresie równości płci, likwidację wszelkich barier, które utrudniają kobietom karierę w obszarze badań, niwelowanie nierówności płci w procesie decyzyjnym oraz wzmocnienie wymiaru płci w programach badawczych.

Ponadto, Rząd RP podkreśla potrzebę promowania wśród kobiet wyboru i kontynuowania kariery naukowej poprzez tworzenie dla nich odpowiednich warunków rozwoju i zatrudnienia, zagwarantowanie równego wynagrodzenia bez względu na płeć, wdrażanie przepisów, które pozwolą na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym.

Wartym podkreślenia jest fakt, że Rząd RP wdraża konkretne działania ukierunkowane na wykorzystanie potencjału kobiet w nauce. Zapisy ustawowe zapewniają kobietom reprezentację w gremiach decydujących o sprawach nauki. Polska Komisja Akredytacyjna oraz Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zgodnie z ustawą muszą się kierować „zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości realizowanych działań oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w swoich pracach”. Kobiety mają też zapewniony co najmniej 30-procentowy udział w składzie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  Ponadto, w dokumencie „Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 r.” podkreślona została konieczność wspierania karier naukowych kobiet zatrudnionych w obszarze B+R.

Rząd RP zwraca także uwagę na inne przedsięwzięcia które wspierają naukowców na wszystkich etapach edukacji i kariery naukowej, np. w ramach programu Pomost przyznawane są granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest także współorganizatorem konkursu „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”, którego celem jest wsparcie studentek kierunków ścisłych, technicznych, przyrodniczych i medycznych prowadzących samodzielne badania naukowe lub angażujących się w projekty badawcze.

Ponadto, w życie weszło poprawione rozporządzenie regulujące zasady przyznawania stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Dzięki zawartym w nim regulacjom okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego nie przekreśla szansy kobiet naukowców na uzyskanie grantu badawczego, grantu naukowego czy stypendium. Nowe prawo umożliwia zawieszenie biegu terminu i jego wznowienie po powrocie do pełnej aktywności zawodowej.

Rząd RP wspiera również osiągnięcie celu, w którym 40% członków komitetów zaangażowanych w rekrutację, tworzenie i ewaluację programów badawczych stanowić będą przedstawiciele niedoreprezentowanej płci.

Rząd RP popiera wszelkie działania podmiotów aktywnie działających w obszarze B+R mające na celu wdrażanie zmian instytucjonalnych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, finansowaniem, procesem decyzyjnym i programami badawczymi poprzez Plany na rzecz równości płci (*Gender Equality Plans*). Zgodnie z Komunikatem mają one służyć:

* Przeprowadzeniu oceny skutków/audytów procedur i praktyk w celu zidentyfikowania nierównego traktowania ze względu na płeć;
* Wdrażaniu innowacyjnych strategii w celu skorygowania wszelkich uprzedzeń;
* Określeniu celów i monitorowaniu postępów poprzez wskaźniki.

Ponadto, Rząd RP wyraża uznanie dla dążenia do implementacji aspektów związanych z równością płci do treści projektów realizowanych w ramach przyszłego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Rząd RP z dużą nadzieją oczekuje również na zalecenia KE dla państw członkowskich dot. promowania równości płci na uniwersytetach i w instytutach badawczych.

**5. Optymalizacja przepływu wiedzy naukowej, dostępu do niej i jej przekazywania, w tym za pośrednictwem cyfrowej ERA.**

Rząd RP popiera działania na rzecz rozwiązań regulujących zasady szerszego dostępu i ponownego wykorzystania zasobów wiedzy nauki, mając jednocześnie na uwadze konieczność odpowiedniego zabezpieczenia ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej, zwłaszcza w kontekście komercjalizacji wyników badań. Rząd RP ponawia wyrażone w stanowisku wobec programu „Horyzont 2020” stanowisko, iż otwarty dostęp do publikacji badawczych, a ponadto umożliwienie eksperymentów z otwartym dostępem do innych wyników, to nowatorskie rozwiązania, które mają szansę, w opinii Rządu RP, stać się akceleratorem w poszukiwaniach badawczych. Rząd RP uważa za istotne nałożenie na uczestników programu „Horyzont 2020” obowiązku prowadzenia działań w zakresie wykorzystania i upowszechniania wyników. Jednocześnie wprowadzenie odstępstw w upublicznianiu wyników, dla których uzasadnieniem mogłyby być zasady bezpieczeństwa lub uzasadnione interesy handlowe, to właściwe rozwiązania oczekiwane zwłaszcza przez sektor prywatny. Zachowanie prawa dostępu do wszystkich wyników uczestnika, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych, przez instytucje i organy UE jest rozwiązaniem niezbędnym i uzasadnionym.

Rząd RP popiera działania ukierunkowane na integrację trójkąta wiedzy łączącego badania naukowe, edukację i innowacje. W tym zakresie, Rząd RP wyraża szczególne wsparcie dla działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, w tym dla działań, które pozwolą EIT stać się prekursorem nowych modeli otwartej innowacyjności.

Zdaniem Rządu RP, uregulowanie dostępu do wyników badań naukowych stanowi zatem niezbędny krok na drodze do urzeczywistnienia idei w pełni funkcjonującej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, także w jej cyfrowym wymiarze.

1. **Uzasadnienie stanowiska Rządu**

Rząd RP dostrzega dotychczasowe działania i postępy, jakie zostały osiągnięte od czasu przyjęcia inicjatywy utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. Niepokojem napawa jednak Rząd RP fakt wysoce nierównomiernego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obecnie, Europejska Przestrzeń Badawcza charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem: wiele regionów i państw należy do najbardziej innowacyjnych na świecie, wiele zaś w niewielkim stopniu uczestniczy w rozwijaniu i wzmacnianiu europejskiego potencjału badań, rozwoju i innowacji, co bardzo wyraźnie podkreślają np. statystyki obrazujące udział podmiotów z poszczególnych państw członkowskich w programie ramowym. Kontynuacja takiego stanu będzie prowadzić do pogłębiania się znaczących różnic regionalnych w zakresie badań naukowych i innowacji, co nie sprzyja inteligentnemu i zrównoważonemu rozwojowi Europy. Z tego względu, Rząd RP uważa za priorytetowe nadanie impetu działaniom na rzecz budowy spójnej i harmonijnie rozwijającej się Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w której potencjał doskonałości badań naukowych i innowacji, jaki jest obecny we wszystkich państwach członkowskich UE, jest w pełni odblokowany i wykorzystywany. Działania w tym zakresie powinny być podejmowane w ramach wszystkich pięciu priorytetowych dla budowy ERA obszarów.

Jednym z instrumentów wsparcia w powyższym zakresie jest koncepcja tzw. inteligentnej specjalizacji (*smart specialization*). Zgodnie z jej założeniami, państwa i regiony powinny koncentrować nakłady na badania i innowacje, tak, aby optymalnie wykorzystywać ich obecny potencjał gospodarczy. Koncepcja ta ma służyć m.in. przezwyciężeniu głównych słabości Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w szczególności nadmiernemu rozdrobnieniu, fragmentacji oraz duplikowaniu badań. Ponadto, dzięki inteligentnej specjalizacji może nastąpić wzmacnianie masy krytycznej i współpracy, zwłaszcza przy prowadzeniu badań charakteryzujących się dużymi kosztami oraz lepsze wykorzystanie wyników tych badań w całej Unii Europejskiej. Wdrażanie strategii inteligentnej specjalizacji sprzyja włączeniu wszystkich regionów europejskich w proces tworzenia i funkcjonowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zakłada się, że strategie inteligentnych specjalizacji powinny być formułowane w drodze tzw. przedsiębiorczego odkrywania (*entrepreneurial discovery process*), które jest podejściem oddolnym (*bottom-up*) oraz angażującym różnych interesariuszy, zwłaszcza przedsiębiorców.

Do koncepcji inteligentnej specjalizacji nawiązują kluczowe dokumenty strategiczne Unii Europejskiej, w szczególności strategia „Europa 2020” oraz inicjatywa przewodnia „Unia Innowacji”. Tematyka inteligentnej specjalizacji zajmuje także ważne miejsce w polityce spójności, gdyż posiadanie strategii inteligentnych specjalizacji jest jednym z kryteriów warunkowości ex-ante w ramach celu tematycznego badania i innowacje (spełnienie tego kryterium warunkuje uzyskanie wsparcia na badania i innowacje ze środków polityki spójności na lata 2014-2020). W celu wsparcia regionów w procesie opracowywania strategii inteligentnych specjalizacji Komisja Europejska utworzyła platformę internetową (S3 Platform) oraz opublikowała podręcznik (RIS3Guide), których celem jest promocja dobrych praktyk oraz upowszechnianie wiedzy na temat inteligentnej specjalizacji. Ponadto, Komisja organizuje liczne konferencje i warsztaty poświęcone tematyce inteligentnej specjalizacji. Opracowanie ww. strategii pozostaje jednak zadaniem państw i regionów (o ile chcą one korzystać ze wsparcia w ramach polityki spójności na badania i innowacje w latach 2014-2020). Odniesienie do inteligentnej specjalizacji na poziomie krajowym zostało zawarte m.in. w „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki”. Rząd RP będzie kontynuował wsparcie dla opracowania i wdrożenia strategii inteligentnej specjalizacji.

Wsparcie Rządu będzie także obecne wobec działań na rzecz zwiększenia zaangażowania Polski w międzynarodową współpracę w zakresie badań naukowych i innowacji. Państwa członkowskie niejednokrotnie wzywane były przez Radę do wspólnego planowania badań naukowych w odpowiedzi na ważne wyzwania społeczne. Żaden z krajów europejskich nie jest w stanie samodzielnie zmierzyć się z problemami, których zakres przekracza geograficzne granice państw (np. zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne czy starzejące się społeczeństwo). Tymczasem, 85% środków przeznaczanych w Europie na badania wydawanych jest na poziomie kraju, bez współpracy transnarodowej i konkurencji między zespołami badawczymi z różnych państw członkowskich. Niezbędne jest zatem zwiększenie synergii między programami krajowymi i międzynarodowymi oraz strategicznie dostosowanie krajowych źródeł finansowania i środków na poziomie UE, w celu określenia wspólnych priorytetów badawczych oraz rozwoju międzynarodowych badań i innowacji odpowiadających palącym potrzebom społeczeństw europejskich.

Polska uczestniczy obecnie w 7 Inicjatywach Wspólnego Planowania, w następujących obszarach: choroby neurodegeneracyjne; rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu; zdrowe odżywianie; dziedzictwo kulturalne a globalne zmiany; potencjał i wyzwania związane ze zmianami demograficznymi; wyzwania dotyczące wody. Poparcie Rządu dla Inicjatyw Wspólnego Planowania wynika z korzyści, z jakimi wiąże się funkcjonowanie tych partnerstw w kontekście dokończenia budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wspólne planowanie badań naukowych przyczynia się do zmniejszenia niekorzystnego zjawiska fragmentacji wysiłków badawczych państw członkowskich oraz umożliwia swobodny przepływ wiedzy i umiejętności, wzmacniając pozycję Europy i konkurencyjność europejskich badań naukowych i innowacji w dziedzinach objętych JPIs. Poprzez podjęcie działań na rzecz pełnej operacjonalizacji istniejących JPIs, nastąpi lepsze wykorzystanie istniejących w UE zasobów ludzkich, finansowych i infrastrukturalnych, pełniejsza integracja prowadzonych badań, wymiana doświadczeń i wiedzy oraz identyfikacja istniejących luk i niedoborów w badaniach naukowych. Ponadto, Rząd RP docenia rolę JPIs w rozwijaniu wymiany doświadczeń i umacnianiu współpracy między polskimi i europejskimi jednostkami naukowymi. Przygotowywane w ramach JPIs wspólne agendy badawcze pozwalają ustalić wspólne priorytety, określić mocne i słabe strony danego kraju oraz uniknąć mnożenia takich samych projektów badawczych w danym obszarze. Powyższe działania wspomagają utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Za niemniej istotny element budowy spójnej ERA uznaje się stworzenie światowej klasy paneuropejskich ośrodków infrastruktury naukowo – badawczej oraz powiązanych z nimi zasobów kadry naukowej i zaplecza technicznego wykorzystywanych do prowadzenia badań naukowych. Inicjatywy te reprezentują najwyższy poziom naukowy, są silnymi stymulatorami działań innowacyjnych, coraz częściej otwierają się także na potrzeby i współpracę z przemysłem. Ich realizacja jest jednak przedsięwzięciem niezwykle wymagającym technicznie i kosztownym, przez co z reguły wymaga współdziałania kilku państw, a w szczególności ich środowisk naukowych i administracji publicznej.

W obliczu trwającego w Europie kryzysu gospodarczego, finansowanie dużych projektów infrastruktury badawczej jest w coraz większym stopniu warunkowane efektywnością wydatkowanych środków oraz uzyskiwaniem społeczno – ekonomicznych korzyści z podejmowanych inwestycji. Istotnego znaczenia nabiera także kwestia otwartego dostępu do tych urządzeń dla naukowców, opartego na konkurencyjnych zasadach.

Głównym punktem odniesienia dla podejmowanych przez UE wysiłków w kierunku rozbudowy europejskiej bazy infrastruktury badawczej pozostaje Europejska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, opracowana przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Najważniejsze zadanie postawione przed ESFRI wyraża się w doprowadzeniu do zrealizowania lub uruchomienia fazy realizacji co najmniej 60% z około 40 projektów umieszczonych na europejskiej mapie drogowej do 2015 r. (obecny poziom realizacji zbliżony jest do poziomu 25%). Aby osiągnąć ten cel, ESFRI udziela krajom członkowskim UE wsparcia w zakresie prawnych, finansowych oraz technicznych aspektów, związanych z realizacją poszczególnych projektów. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z realizacji planu ESFRI, Rząd RP wspiera działania na rzecz budowy i funkcjonowania oraz dostępu do światowej klasy infrastruktur badawczych o globalnej, krajowej i regionalnej skali.

Działania w zakresie wdrażania otwartych i przejrzystych procedur rekrutacyjnych oraz stymulowania transgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców zasadniczo wzmocnią Europejską Przestrzeń Badawczą. Rząd RP pragnie powtórzyć, iż stworzenie otwartego i elastycznego rynku pracy dla naukowców w UE wymaga przede wszystkim zapewnienia atrakcyjnych warunków prowadzenia badań we wszystkich państwach członkowskich. Jak wskazano w stanowisku Rządu, w Polsce aktywnie prowadzone są działania w tym zakresie. Warto podkreślić, że nowe ramy prawne związane z wdrażaną reformą szkolnictwa wyższego pozwalają także na wdrożenie nowatorskich rozwiązań stymulujących współpracę między nauką a przemysłem – np. merytoryczne angażowanie firm w proces kształcenia. Na szeroką skalę prowadzony jest także program ukierunkowany na rozwijanie umiejętności badaczy w zakresie skutecznej współpracy nauki z gospodarką, w tym komercjalizacji wyników badań naukowych („Top 500 Innovators”).

W odniesieniu do działań upowszechniających Europejską Kartę Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, Rząd RP zauważa, że w Polsce do tej pory Kartę podpisały nieliczne instytucje (Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Niezależne Forum Akademickie, Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Instytut Lotnictwa, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej). Jednocześnie, Rząd RP zauważa, że w czerwcu br. Komisja Europejska wyróżniła Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wdrażanie postanowień zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. FNP jest pierwszą polską instytucją, która otrzymała znak HR Excellence in Research. Oznacza to, że procedury stosowane przez Fundację w przyznawaniu finansowania naukowcom i współpracy z nimi, są w większości zgodne z rekomendacjami Komisji.

Zalecenie Komisji w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zwraca uwagę na kwestię równości płci, wzywając do podniesienia atrakcyjności Europy dla pracowników naukowych oraz zwiększenia udziału kobiet w nauce poprzez wspieranie tworzenia niezbędnych warunków do bardziej stabilnych i atrakcyjnych dla nich zawodów w sektorze badań i rozwoju. Z przeprowadzonych w UE badań wynika, że 45% absolwentów studiów doktoranckich to kobiety, ale jedynie 30% naukowców w Europie stanowi płeć żeńska. Ponadto kobiety stanowią jedynie 19% profesorów uniwersyteckich oraz 13% szefów instytucji sektora szkolnictwa wyższego. Powyższe liczby wskazują, że kapitał ludzki Europy nie jest w pełni wykorzystywany, oraz że w obszarze nauki, badań i innowacji wysoko wykwalifikowane kobiety są niedostatecznie reprezentowane, co przekłada się na jakość i znaczenie sektora B+R a tym samym na rozwój gospodarczy UE.

W dokumencie *Europejski pakt na rzecz równości płci (2011-2020)* Rada Unii Europejskiej wezwała państwa członkowskie do podjęcia działań ukierunkowanych na zmniejszanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w gospodarce oraz na rynku pracy, w tym m.in.: promowania zatrudniania kobiet we wszystkich grupach wiekowych, zwalczania stereotypów płci, zagwarantowania równej płacy bez względu na płeć, zwiększenia udziału kobiet w życiu gospodarczym i wspierania przedsiębiorczości kobiet oraz promowania równego uczestnictwa kobiet w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach gospodarki. Ponadto, zgodnie ze *Strategią na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015* aspekt płci powinien zostać uwzględniony we wszystkich rodzajach polityk. W 2005 r. Unia Europejska ustanowiła jako cel sytuację, w której jedna czwarta stanowisk kierowniczych w publicznym sektorze badawczym będzie zajmowana przez kobiety, jednak realizacja tego celu jest odległa, jako że w Unii tylko 19 % profesorów uniwersyteckich to kobiety.

Jednym ze zobowiązań UE jest propagowanie równości płci w sferze nauk i innowacji. Działania na rzecz równouprawnienia płci będą zatem przedmiotem zainteresowania podmiotów realizujących projekty w ramach negocjowanego obecnie programu „Horyzont 2020”. Równouprawnieniu płci, które zostało uznane za jedno z zagadnień przekrojowych programu, dedykowany jest osobny artykuł rozporządzenia ustanawiającego „Horyzont 2020”. Program „Horyzont 2020” zapewnić ma skuteczne promowanie równouprawnienia płci oraz włączenia wymiaru płci w zakres planowania i treść badań naukowych i innowacji. Jako zagadnienie przekrojowe równouprawnienie płci promowane pomiędzy szczegółowymi celami trzech priorytetów programu (Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne).

Poparcie Rządu RP dla działań, których treść dotyczy równouprawnienia płci wynika z tego, że obecny brak równowagi w obecności kobiet i mężczyzn w sektorze naukowo-badawczym jest istotną przeszkodą w zwiększaniu konkurencyjności oraz optymalizacji potencjału innowacyjnego.

Otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych jest niezbędnym elementem budowy ERA, co zostało podkreślone w inicjatywie przewodniej „Unia innowacji”. Jak zaznaczono w opublikowanym w lipcu 2012 r. Komunikacie KE pt. *W stronę lepszego dostępu do informacji naukowej. Zwiększanie korzyści z inwestowania środków publicznych w badania naukowe,* pełniejszy i szerszy dostęp do publikacji i danych naukowych pomoże przyśpieszyć innowacje, wzmocnić współpracę i uniknąć powielania wysiłków (wzrost efektywności), wykorzystywać wyniki wcześniejszych badań (wzrost jakości wyników), a także angażować obywateli i społeczeństwo (wzrost przejrzystości procesu naukowego).

**Ocena skutków prawnych**

Komunikat COM(2012) 392 nie powoduje skutków prawnych.

**Ocena skutków budżetowych**

Komunikat COM (2012) 392 jako dokument pozalegislacyjny nie pociąga za sobą bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu państwa.

**Ocena skutków społecznych i gospodarczych**

Komunikat COM (2012) 392 wpisuje się w aktualną debatę nt. powrotu Europy na ścieżkę wzrostu gospodarczego oraz budowania konkurencyjnej gospodarki. Podjęcie działań wymienionych w Komunikacie wniesie istotny wkład w budowanie społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy i innowacyjności w całej Unii Europejskiej i znacząco przyspieszy stworzenie jednolitego rynku w obszarze badań naukowych. Utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej wzmocni bazę naukową Unii Europejskiej oraz umożliwi swobodny przepływ pracowników naukowych, przyczyniając się do ich mobilności i podnoszenia poziomu doskonałości prowadzonych badań. Dzięki rozwiniętej ERA nastąpi lepsze wykorzystanie potencjału europejskich naukowców, ze szczególną poprawą udziału kobiet w sferze badań naukowych i innowacji. Działania podejmowane w ramach wskazanych pięciu obszarów priorytetowych mają szansę przyczynić się do rozwiązania wielkich wyzwań społecznych współczesnej Europy. Aktywne włączenie się w proces budowy ERA wzmocni także powiązania nauki polskiej i europejskiej.

1. **Stanowisko partnerów społecznych**

Projekt stanowiska Rządu został przesłany w ramach konsultacji społecznych do:

1. **Wnioski**

Rząd RP uważa, że poprawa spójności i kompatybilności polityk w zakresie badań naukowych we wszystkich państwach członkowskich jest warunkiem niezbędnym do ukończenia budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej do 2014 r.

Rząd RP popiera potrzebę dalszych działań na rzecz tworzenia bardziej zintegrowanej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, które powinny być podejmowane nie tylko na poziomie Unii Europejskiej, ale także na poziomie poszczególnych państw członkowskich. Mobilizacja tych ostatnich jest szczególnie istotna, gdyż bez ich zaangażowania działania Komisji Europejskiej będą niewystarczające. Dlatego też, w opinii Rządu RP, państwa członkowskie powinny zostać nie tylko zaproszone, ale zobligowane do podejmowania działań służących realizacji każdego z pięciu priorytetów związanych z tworzeniem bardziej zintegrowanej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Konieczne reformy strukturalne powinny być powiązanie z działaniami wdrażanymi w ramach Semestru Europejskiego.

Zaproponowana formuła współpracy na rzecz ukończenia budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej do 2014 r, tj. wzmocnione partnerstwo między państwami członkowskimi, Komisją i zainteresowanymi organizacjami badawczymi będzie skuteczna, jeśli tylko wszystkie strony partnerstwa, ze szczególnym naciskiem na państwa członkowskie, podejmą się przedsięwziąć konkretne działania w określonych w Komunikacie priorytetowych obszarach. Istotną rolę w procesie tworzenia ERA odegra też Komisja, która będzie oceniać poczynione każdego roku postępy, oraz identyfikować obszary, w których dalsze zmiany będą szczególnie potrzebne. W tym celu niezbędne będzie opracowanie solidnego mechanizmu monitorowania reform podejmowanych w kontekście tworzenia ERA, którego wyniki stanowić będą podstawę do dalszych interwencji. Rząd RP odnotowuje ponadto wyraźną rolę, jaka w realizacji ERA przypisana została zainteresowanym organizacjom badawczym, co jest zgodne z wieloma apelami Rady.

Rząd RP uważa za niezbędną kontynuację działań ukierunkowanych na zapewnienie przejrzystego, konkurencyjnego systemu przekazywania środków publicznych na rozwój nauki oraz zwiększania efektywności wydatkowania funduszy. W kontekście dokończenia budowy silnej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Rząd RP uważa za celowe wzmożone działania na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez stymulowanie przez państwo dynamicznego rozwoju jednostek naukowych o najwyższej jakości i potencjale. Dotyczy to także uczestnictwa polskich jednostek w międzynarodowych inicjatywach podejmowanych wewnątrz UE, takie jak Inicjatywy Wspólnego Planowania.

Rząd RP popiera wysiłki KE na rzecz kontynuowania rozwoju partnerstw publiczno-publicznych, mających na celu stawienie czoła wielkim wyzwaniom w celu lepszego wykorzystania wkładu państw członkowskich i ich koordynacji z działaniami nakreślonymi w programie „Horyzont 2020”. Ogromne znaczenie ma zapewnienie stałego zaangażowania wszystkich instytucji UE we wspieranie koncepcji rozwiązywania wielkich wyzwań za pomocą JPIs.

Dla wzmocnienia i uzupełnienia wysiłków UE, państwa członkowskie, w tym Polska, powinny rozwijać współpracę w celu określenia agend badawczych które pomogą stawić czoła wielkim wyzwaniom oraz zintensyfikować wysiłki w celu realizacji wspólnych programów badawczych. W związku z tym należy zapewnić odpowiednią wymianę informacji i danych w zakresie określonych priorytetów oraz zagwarantować odpowiednie finansowanie na poziomie krajowym. Ponadto, istotne jest zapewnienie wzajemnej uznawalności ewaluacji, opartych na międzynarodowych standardach oceny, jako podstawy dla decyzji o finansowaniu, na poziomie krajowym.

Należy także usunąć bariery prawne i inne, utrudniają wspólne finansowanie działań, również we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Ponadto, Rząd RP za istotne uznaje także kontynuowanie prac nad uproszczeniem i uspójnienie procedur oraz ustaleniem wspólnych zasad finansowania, co usprawni funkcjonowanie takich inicjatyw jak JPIs.

Rząd RP będzie monitorował i na bieżąco analizował działania podejmowane przez Komisję Europejską wynikające z Komunikatu. Istotne z punktu widzenia Polski będzie m.in. włączenie się do udziału w projekcie pilotażowym dotyczącym stanowisk ERA „ERA Chairs” oraz innych działań służących budowanie zintegrowanej Europejskiej Przestrzeni Badawczej wykorzystującej potencjał badawczo-innowacyjny wszystkich swoich regionów.

1. **Przedstawiciel kierownictwa resortu wiodącego upoważniony do prezentowania stanowiska**

Prof. dr hab. Marek Ratajczak

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego