**Velké výzkumné infrastruktury – výstupy prací pracovní skupiny**

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále Rada) byla informována o výstupech pracovní skupiny pro velké výzkumné infrastruktury (dále „PS VVI“) na 344. zasedání dne 29. března 2019.

Po tomto zasedání proběhla dvě setkání PS VVI - 9. května a 19. června 2019. Zároveň proběhla separátní jednání zpravodaje Rady pro velké výzkumné infrastruktury Ing. Luboše Nováka, náměstka PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D. (MŠMT), ředitele PhDr. Lukáše Leváka (MŠMT) a ředitele Ing. Marka, CSc. (Odbor RVV - ÚV ČR).

Na setkání PS VVI dne 9. května 2019 byl projednán materiál „Kategorizace velkých výzkumných infrastruktur ČR“. Členové pracovní skupiny zaslali k materiálu své připomínky.

Dne 10. června 2019 proběhlo jednání zpravodaje Rady Nováka, náměstka Dolečka, ředitele Leváka a ředitele Marka, na kterém přítomní přijali tyto závěry:

1. Nebudou dále trvat na kategorizaci velkých výzkumných infrastruktur, shodli se na stanovení individuálních výkonnostních parametrů pro každou z nich, a  to mj. i z pohledu struktury jejich uživatelské komunity, co do zastoupení veřejného výzkumného sektoru a podnikatelské sféry.
2. Nebudou se rovněž zabývat situací do roku 2023, neboť ta vznikla podle tehdy schválených pravidel. Úkolem je nastavit parametry pro období 2023+.
3. Shodli se na obecném schématu sestavení byznysplánu / projektu (na názvu nezáleží, důležité je, aby bylo uvedeno vše, co je zapotřebí).
4. Výše podpory velké výzkumné infrastruktury bude vázána na plnění cílových výkonnostních indikátorů, jejichž hodnoty budou stanoveny ve smlouvě o  poskytnutí podpory mezi jejím poskytovatelem (MŠMT) a příjemcem (hostitelská instituce velké výzkumné infrastruktury); diskutovány byly např.  publikace a jejich kvalita (např. požadavek 1. kvartilu, 1. decilu,…), kvalita uživatelů velké výzkumné infrastruktury, včetně např. počtu zahraničních účastníků, požadavek účasti uživatelů v evropských projektech, transfer výsledků a spolupráci s podnikovou sférou ve formě smluvního a  kolaborativního výzkumu apod.
5. Podpora z veřejných prostředků bude stanovena na situaci, kdy jsou indikátory plněny; při jejich neplnění bude tato podpora na další období alikvotně snížena a současně budou upraveny hodnoty cílových výkonnostních indikátorů.
6. Indikátory, jejich hodnoty a termíny hodnocení jejich naplnění budou součástí smlouvy o poskytnutí podpory mezi poskytovatelem podpory (MŠMT) a jejím příjemcem (hostitelská instituce velké výzkumné infrastruktury), budou stanoveny časové milníky, cca každé dva roky, kdy bude plnění kontrolováno.
7. Substituce plnění indikátorů nebude možná; nebude tedy možné nahradit neplnění jednoho ukazatele přeplněním jiného. Důležité je, aby indikátory a  jejich hodnoty byly stanoveny reálně, aby mohly být splněny a aby postupně konvergovaly ke kýženým cílovým výkonnostním hodnotám a vytvářely tlak na velké výzkumné infrastruktury.

Tento návrh zohledňuje požadavek na co nejlepší službu pro výzkum, tlak na kvalitu základního výzkumu, vytváří prostor pro mezinárodní spolupráci a  zprostředkovaně (přes uživatele) i účast v evropských projektech a pro spolupráci s podnikovou sférou. Tím by měl být naplněn i požadavek dopadu činnosti velké výzkumné infrastruktury na příslušný obor.

Výše uvedený návrh řešení byl projednán na setkání PS VVI dne 19. června 2019.