**Způsobilé náklady projektu**

Způsobilými náklady projektu mohou být jen takové náklady, jež jsou vynakládány v přímé souvislosti s věcným a časovým vymezením projektu a pro projekt nezbytné a v souladu s definicí obsaženou v ustanovení **§ 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb.**, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a **Kapitole 3 oddíl 4 čl. 25 odst. 3 Nařízení Komise (EU) 2021/1237 ze dne 23. července 2021 o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem**  (dále jen Nařízení).

Náklady projektu musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a musí být vynakládány v souladu s principy **hospodárnosti** (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), **účelnosti** (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a **efektivnosti** (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). Náklady se v návrhu projektu uvádějí pro celou dobu jeho řešení.

Náklady, které vymezí uchazeč v návrhu projektu, jsou předmětem odborného posuzování. Jejich položky musí být **přiměřené** a musí odpovídat věcnému obsahu předkládaného návrhu projektu, plánovaným výzkumným aktivitám, musí být konkrétně specifikované, zdůvodněné a přiřazené ke konkrétním projektovým aktivitám členů řešitelského týmu. Každý požadavek na podporu musí být podrobně specifikován již v návrhu projektu a řádně zdůvodněn z hlediska nutnosti pro využití v projektu a v návaznosti na konkrétní výzkumné aktivity projektu. Nedostatečně odůvodněné položky rozpočtu jsou důvodem ke snížení podpory.

O způsobilosti nákladů rozhoduje poskytovatel (tzn. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Po předložení návrhu projektu a během jeho odborného hodnocení nelze požadovat navýšení způsobilých nákladů (a potažmo navýšení podpory), a to ani z důvodů legislativních nebo kurzových změn.

**Položky způsobilých nákladů**[[1]](#footnote-1)[1]

1. **osobní náklady**
   * zaměstnanců uchazeče / příjemce alokovaných na projekt, tj. výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu, v rozsahu nezbytném pro účely výzkumného projektu;
   * pracovníků, s nimiž uchazeč / příjemce uzavřel dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, a to v přímé souvislosti s řešením projektu;
   * stipendia studentů, podílejících se na řešení projektu;
2. **náklady na nástroje a vybavení** v rozsahu a na období, v němž jsou využívány pro daný projekt; pokud nejsou tyto nástroje a vybavení využívány pro projekt po celou dobu jejich životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze náklady na odpisy, odpovídající délce trvání projektu, vypočtené pomocí správných účetních postupů;
3. **náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty** zakoupené nebo které byly předmětem licence pořízené od vnějších zdrojů za tržní ceny za předpokladu, že transakce proběhla v podmínkách volné hospodářské soutěže a nedošlo při ní k žádné nesrovnalosti, a náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely výzkumné činnosti;
4. **ostatní provozní výdaje**, včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění výzkumné činnosti;
5. **doplňkové režijní náklady** vzniklé bezprostředně v přímé souvislosti s řešením projektu.

**Uznané náklady projektu**

Uznanými náklady projektu jsou takové náklady, které poskytovatel schválí jako nutné pro řešení projektu, budou vynaloženy v průběhu jeho řešení, jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem. Uznané náklady zároveň musí splňovat charakteristiku způsobilých nákladů.

Do uznaných nákladů lze zahrnout:

1. **osobní náklady** na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a další pomocný personál příjemce (popř. právnické osoby, jejíž organizační složkou je příjemce) nebo dalších účastníků projektu, včetně zaměstnanců dělnických profesí podílejících se na řešení projektu a jim odpovídající náklady na povinné zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění) a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jeho poměrnou část, pokud není tento fond tvořen příděly ze zisku. Do osobních nákladů lze započítat:
   * mzdy nebo platy zaměstnanců alokovaných výhradně na řešení projektu na základě pracovní smlouvy;
   * příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících;
   * zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí;
   * ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené v přímé souvislosti s řešením projektu;
2. **náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku** s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok nebo hmotného majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 1 rok, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a současně je pro řešení projektu užíván a jehož pořizovací cena je vyšší než 80 000 Kč;
3. **další provozní náklady** vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, např. náklady na materiál, zásoby a drobný hmotný majetek, tj. pouze další provozní náklady vedené v oddělené evidenci na základě zvláštního právního předpisu;
4. **náklady na služby** využívané v přímé souvislosti s řešením projektu vedené v oddělené evidenci na základě zvláštního právního předpisu;
5. **náklady na zveřejňování výsledků** projektů, včetně nákladů na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje;
6. **cestovní náhrady** v souladu se zvláštním právním předpisem vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu;
7. **doplňkové (režijní) náklady** vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu **maximálně do výše 25 %** z celkových ročních způsobilých nákladů projektu, a tove formědodatečných režijních / nepřímých nákladů generovaných bezprostředně v důsledku řešení projektu (administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby apod.), pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích a nelze je vykázat jiným způsobem jako náklady přímo související s projektem. Doplňkové náklady se musí vztahovat k projektu, musí být vykazovány v souladu s metodikou „full cost“ (tj. vykazování skutečných nepřímých nákladů). Pokud uchazeč tuto metodiku neuplatňuje, musí být režijní náklady vykazovány v souladu s platnou a běžně užívanou metodikou schválenou pro vykazování skutečných nepřímých nákladů.

**Zdroje financování způsobilých nákladů**

V případě nákupu služeb nebo pořizování majetku v rámci projektu musí příjemce postupovat podle **zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou případů služeb ve výzkumu, vývoji a inovacích, na které se zákon o veřejných zakázkách nevztahuje a vztahuje se na ně ustanovení § 8 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Každý požadavek na poskytnutí podpory musí být specifikován a řádně zdůvodněn z hlediska nutnosti pro využití v projektu. V návrhu projektu uchazeč specifikuje kromě způsobilých nákladů projektu také předpokládané zdroje jejich financování.

Uchazeč / příjemce podpory musí zajistit, aby v případě vícezdrojového financování výzkumných zařízení byly dodrženy limity stanovené Nařízením[[2]](#footnote-2)[2] pro **maximální intenzitu podpory** v jednotlivých kategoriích výzkumných a vývojových činností a nedocházelo k dvojímu financování téže výzkumné aktivity z veřejných prostředků. Poskytovatel bude zohledňovat všechny možnosti vícezdrojového financování povolenéNařízením[[3]](#footnote-3)[3]. Všechny finanční zdroje projektu musí uchazeč konkretizovat a vyčíslit je již v návrhu projektu.

V případě poskytnutí podpory musí příjemce podpory poskytovateli pravidelně dokládat jak využití přidělené podpory, tak použití jiných finančních zdrojů a jednoznačně je identifikovat. Z podpory poskytnuté v rámci této výzvy nebude podporována výzkumná nebo vývojová aktivita, která je současně financována z jiného veřejného finančního zdroje nebo takové zařízení, kde není zajištěna zbývající část nákladů na jeho provoz či pořízení.

**Podpora a její použití, intenzita podpory**

**Forma poskytování podpory**

Podpora na řešení projektu bude poskytnuta jako institucionální podpora formou dotace z výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na podporu projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji podle **ustanovení § 3 odst. 3 písm. b) bod 3., § 4 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 6 písm. c) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací**.

**Použití podpory**

Z přidělené podpory projektu lze hradit pouze uznané náklady projektu (tj. takové způsobilé náklady projektu, jež vynakládá na realizaci projektu příjemce, poskytovatel je schválil na základě skutečností a zdůvodnění uvedených v návrhu projektu, a které budou vymezeny v rozhodnutí o poskytnutí podpory vydaném poskytovatelem).

**Intenzita podpory a její výše**

Intenzita podpory vypočtená pro jednotlivé kategorie výzkumných činností v projektu nesmí u žádného ze subjektů podle Kapitoly 3 oddíl 4 čl. 25 odst. 5 Nařízení přesáhnout limity uvedené v následující tabulce:

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ výzkumné aktivity** | **Intenzita podpory[[4]](#footnote-4)[4]**  **(% z uznaných nákladů)** |
| **Základní výzkum** | **100** |
| **Průmyslový výzkum** | **50** |
| **Experimentální vývoj** | **25** |

**Subjekty splňující kritéria stanovená v části 2.1.1. „Veřejné financování nehospodářských činností“ Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) mohou čerpat podporu na činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje až do výše 100 %.**

Povinnost příjemce dodržet dané limity intenzity podpory platí za celé období řešení projektu i za jednotlivé kalendářní roky.

Výpočet intenzity podpory a uchazečem požadované výše podpory musí být v návrhu projektu prezentován jednoznačně a přehledně a musí být proveden a identifikován ve vztahu ke konkrétním způsobilým nákladům na konkrétní výzkumné aktivity uvedené v návrhu projektu za účelem plnění konkrétních dílčích cílů projektu, jinak se uchazeč vystavuje riziku krácení požadované výše podpory z důvodů právní jistoty.

Finální intenzitu podpory a její konečnou výši stanoví poskytovatel v souladu s Nařízením s ohledem na konkrétní návrh uchazeče a výši poskytovatelem uznaných nákladů projektu, a to na základě výsledků hodnocení návrhu. Tato intenzita podpory může být v průběhu řešení projektu následně upravena na základě výsledků periodického hodnocení jednotlivých projektů v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a při dodržení limitů stanovených Nařízením.

Maximální výše podpory na jeden projekt je dále omezena prahovými hodnotami oznamovací povinnosti podle článku 4 odst. 1 písm. i) Nařízení.

1. [1]) Pokud příjemce podpory neúčtuje o „nákladech“ ale o „výdajích“, lze termínem „náklady“ rozumět i tyto výdaje. Pro účely výpočtu podpory a vykazování v projektu je však nutné tyto výdaje časově rozlišovat ve vztahu k období řešení projektu (a to i mimoúčetně). [↑](#footnote-ref-1)
2. [2]) Kap. III oddíl 4 čl. 25 odst. 5 Nařízení Komise (EU) 2021/1237 ze dne 23. července 2021 o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. [↑](#footnote-ref-2)
3. [3]) Např. kap. I čl. 8 Nařízení Komise (EU) 2021/1237 ze dne 23. července 2021 o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. [↑](#footnote-ref-3)
4. [4]) Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech zvýšit intenzitu podpory nad výše uvedené limity v souladu s kap. III. oddíl 4 čl. 25 odst. 6 Nařízení Komise (EU) 2021/1237 ze dne 23. července 2021 o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. [↑](#footnote-ref-4)