|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Rådspromemoria** | | |
|  | |  |
| 2012-11-26 |  | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Utbildningsdepartementet** |
|  |
| Forskningspolitiska enheten |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Riksdagen**

Rådets möte (KKR) den (10-) 11 december 2012

**Dagordningspunkt:** 17

**Rubrik:** Meddelande från kommissionen om förbättring och fokusering av internationellt samarbete inom forskning och innovation (diskussionspunkt).

**Dokument:** KOM(2012) 497

**Tidigare dokument:** Fakta-pm 2012/2013:FPM11 Strategi för EU:s internationella samarbete inom forskning och innovation

**Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:** -

Bakgrund

Kommissionen föreslår i sitt meddelande, mot bakgrund av åtagandena inom ramen för Innovationsunionen, det europeiska forskningsområdet och rekommendationerna i den preliminära utvärderingen av sjunde ramprogrammet (FP7), en strategi för att öka och fokusera unionens internationella samarbete inom forskning och innovation, särskilt med tanke på genomförandet av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Vid KKR kommer EU-kommissionen att presentera sitt meddelande. Därefter vidtar diskussion mellan forskningsministrarna.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 180 (b) Fördraget om EU:s funktionssätt (EUF).

*Svensk ståndpunkt*

Regeringens ståndpunkt är att det är positivt att kommissionen strävar efter att systematiskt utveckla unionens internationella samarbete inom forskning och innovation för att lösa globala samhällsutmaningar. Vikten av ett mer systematiskt och strategiskt förhållningssätt till internationellt samarbete inom forskning och innovation som kompletterar det typiska forskarinitierade samarbetet framhålls även av regeringen i prop. 2012/13: 30 Forskning och innovation.

Regeringen anser samtidigt att det är viktigt med en balans mellan unionens och medlemsstaternas samarbetsaktiviteter där nationella prioriteringar, förutsättningar och styrkeområden är den huvudsakliga grunden för de val av bilaterala och internationella samarbeten som bör göras. Strategiska dagordningar och planer på EU-nivå kan komplettera de nationella insatserna där medlemsstaterna anser att det tillför nytta som är svårare att uppnå på nationell nivå och som synliggör EU som en attraktiv partner för forskningssamarbete.

Sverige välkomnar att det internationella samarbetet inom forskning och innovation ska utvecklas i nära samordning med unionens yttre politik och instrument, och att forskning och innovation integreras i annan politik med en stark internationell dimension.

Regeringen konstaterar slutligen att meddelandet redogör för omfattande ambitioner och regeringens övergripande mål är därför att prioriteringar bör göras och att budgetrestriktivitet ska eftersträvas.

Europaparlamentets inställning

-

*Förslaget*

Kommissionens meddelande redogör för en ny strategi för internationellt samarbete inom forskning och innovation som, enligt kommissionen, kommer att kännetecknas av att EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 ska vara helt öppet för tredjeländers medverkan, av riktat internationellt samarbete med den omfattning som krävs för maximal verkan, av utarbetande av flerårsplaner för samarbete med viktiga partnerländer och partnerregioner, av stärkta partnerskap mellan kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter, av en strävan efter gemensamma principer för internationellt samarbete inom forskning och innovation, av en stärkt roll för unionen inom internationella organisationer och multilaterala forum, och av stärkt genomförande, styrning, övervakning och utvärdering.

*Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa* -

Ekonomiska konsekvenser -

Övrigt -