## Informace z EU (prosinec 2013)

289/C5

## Rada pro konkurenceschopnost - přijetí rámcového programu Horizont 2020

(zdroj: RAPID – press releases database; Council of the EU website)

Dne 3. prosince 2013 přijala Rada EU v rámci jednání Rady pro konkurenceschopnost nařízení o víceletém finančním rámci a také Horizont 2020, rámcový program pro výzkum a inovace na období 2014-2020. Rozpočet nového rámcového programu bude 77 mld. EUR v běžných cenách, což z Horizontu 2020 činí největší výzkumný program na světě. Program se dělí na tři hlavní priority, které jsou zaměřené na excelentní vědu, vedoucí postavení průmyslu a společenské výzvy. Tyto tři části pokrývají široké spektrum aktivit od hraničního výzkumu až po inovace zaměřené směrem k trhu.

Rozdělení rozpočtu v procentech vypadá následovně:

**I. Excellent Science: 31.73 %**

1. European Research Council 17.00

2. Future and Emerging Technologies 3.50

3. Marie Curie actions 8.00

4. Research infrastructures 3.23

**II. Industrial Leadership: 22.09 %**

1. Leadership in enabling and industrial technologies 17.60

2. Access to risk finance 3.69

3. Innovative small and medium-size enterprises 0.80

**III. Societal Challenges: 38.53 %**

1. Health, demographic change and wellbeing 9.70

2. Food quality and marine research 5.00

3. Energy 7.70

4. Transport 8.23

5. Climate action, resources and raw materials 4.00

6. Inclusive societies 1.70

7. Secure societies 2.20

**Spreading excellence and widening participation 1.06 %**

**Science with and for society 0.60 %**

**European Institute of Innovation and Technology (EIT) 3.52 %**

**Joint Research Centre: non-nuclear direct actions 2.47 %**

**Total 100 %**

## Rada pro konkurenceschopnost - další

(zdroj: Council of the EU website; CZELO)

Kromě přijetí nového programu Horizont 2020 a přijetí nového programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání (s rozpočtem cca 14,7 mld. EUR) se zástupci členských zemí shodli také např. na budoucím financování společného evropského podniku pro ITER, nazývaného "Fusion for Energy", diskutovali o Evropském semestru 2014 (o roli vnitřního trhu a reformách k vytváření pracovních míst a posílení růstu). Rada dále odsouhlasila a stanovila obecný přístup k aktivitám několika partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private partnership), které budou posilovat inovační aktivity v rámci programu H2020: pět z nich bude mít formu společných technologických iniciativ (JTIs) a společných podniků (JU) - Průmysl založený na biotechnologiích, Clean Sky 2 (aeronautika), ECSEL (elektronika), FCH 2 (palivové články a vodík), IMI 2 (inovativní léčiva); čtyři další jsou společnými výzkumnými programy členských států za účasti EU (čl. 185 Smlouvy o EU) – AAL 2 (aktivní a asistované žití), EDCTP 2 (klinické pokusy v afrických zemích), EMPIR (metrologie) a EUROSTARS 2 (podpora MSP). Odsouhlasen byl také obecný přístup k programu Copernicus (zatím čeká na schválení v EP), což je program nový program EU pro satelitní monitorování země. Dále proběhla debata ke způsobům jak učinit veřejný sektor více inovativní. Rada rovněž schválila novelu právního rámce pro ERIC (Konsorcium pro evropské výzkumné infrastruktury). Řecká delegace prezentovala program nadcházejícího řeckého předsednictví v Radě EU, především v oblasti konkurenceschopnosti. Mezi hlavní priority patří pokrok v dokončení probíhajících legislativních iniciativ v Aktu o jednotném trhu (balíček I a II), koordinace průmyslové politiky a usnadnění přístupu k financování pro malé a střední podniky.

## Rok vědy EU – Rusko 2014

(zdroj: CZELO)

Rok 2014 byl vyhlášen rokem spolupráce mezi EU a Ruskem v oblasti vědy a výzkumu a byl zahájen ve dnech 25. – 27. listopadu 2013 v Moskvě řadou akcí. K nim patřilo mimo jiné i slavnostní zahájení za přítomnosti řady předních osobnosti EU a Ruska, strategická konference k budoucí spolupráci či oficiální zahájení aktivit ERA-Netu EU – Rusko (EU-Russian ERA-Net). V rámci tohoto roku vědy je plánováno zhruba 200 akcí jak v členských státech EU, tak v Rusku. Bude mimo jiné obnovena vzájemná dohoda o spolupráci „EU-Russia Science and Technology Agreement“. Mezi hlavní oblasti spolupráce EU-Rusko patří aeronautický a vesmírný výzkum, ICT, energie, nanotechnologie, zdraví a výzkumné infrastruktury.

## Summit Východního partnerství

(zdroj: RAPID – press releases database; Euractiv.cz; Euractiv.eu)

V litevském Vilniusu se ve dnech 28. – 29. listopadu 2013 uskutečnil summit EU a zemí Východního partnerství (Ázerbájdžán, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Moldávie a Ukrajina). Ukrajina se rozhodla nyní nepodepsat dohodu o přidružení k EU. V rámci summitu byly parafovány dohody o přidružení k EU s Gruzií a Moldavskem. Parafování je předstupněm podpisu dohody, ke kterému by mělo dojít do roka. Původně měla dohodu parafovat i Arménie. Ta ale v září oznámila svůj úmysl vstoupit do Celní unie pod vedením Ruska, podpis dohody je tak z její strany nepravděpodobný. Mezi další dokumenty, které byly na summitu uzavřeny, patří např. smlouva o ulehčení vízového režimu mezi EU a Ázerbájdžánem a dohoda o zapojení Gruzie do evropského systému krizového řízení. Summit ve Vilniusu je teprve třetím podobným setkáním EU a zemí Východního partnerství. Celý projekt byl zahájen během českého předsednictví EU v roce 2009, druhý summit se konal v září 2011 ve Varšavě. Další plánovaný summit s východními partnery se má konat až v roce 2015 v Rize. Česká republika však nabídla uspořádání konference v květnu 2014 v Praze, protože je třeba kontinuálně pokračovat v započaté práci. Hlavním cílem Východního partnerství je vytvoření podmínek nezbytných pro urychlení politického sblížení a další hospodářskou integraci mezi EU a jejími šesti partnerskými zeměmi.