|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł instrumentu** | **Pilotaż Granty dla “Seal of Excelllence”** |
| **Opis instrumentu** | Projekty, które w konkursie na granty w ramach *Small and Medium-sized Enterprise Instrument* (SMEI) w Horizon 2020 (H2020) zostały bardzo wysoko ocenione i osiągnęły próg punktów wymagany do uzyskania dofinansowania, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na ograniczony budżet konkursu, otrzymują od Komisji Europejskiej (KE) tzw. *Seal of Excellence* (pieczęć doskonałości). *Seal of Excellence* jest pewnego rodzaju znakiem jakości identyfikującym obiecujące propozycje projektów, które zasługują na finansowanie z innych źródeł (publicznych lub prywatnych).  Grantobiorcami instrumentu są przedsiębiorstwa, których projekty uzyskały certyfikat *Seal of Excellence* w SMEI H2020, Faza I, pod warunkiem, że nie otrzymały ze środków publicznych dofinansowania na projekt, którego dotyczy certyfikat ani nie składały wniosku do Fazy II SMEI na ten projekt. Przedmiotem wsparcia będzie dofinansowanie działań mających na celu zweryfikowanie potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.  Studium wykonalności jest rozumiane zgodnie z Art. 2(87) GBER[[1]](#footnote-2), tj. jako *„ocena i analiza potencjału projektu, która ma na celu wsparcie procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne zidentyfikowanie jego silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, jak również zidentyfikowanie zasobów niezbędnych do jego realizacji, a ostatecznie jego perspektyw na sukces”*.  Działania, które może zrealizować grantobiorca w celu zweryfikowania wykonalności pomysłu w ramach studium wykonalności mogą obejmować np. szacowanie ryzyka, badanie rynku, badanie użytkowników, zarządzanie własnością intelektualną, opracowanie strategii innowacji, poszukiwanie partnerów, itd. Działania te mają na celu przygotowanie solidnych podstaw projektu innowacyjnego, spójnego ze strategią firmy i posiadającego wymiar europejski, w tym zidentyfikowanie i przeanalizowanie wąskich gardeł na drodze do zwiększenia rentowności firmy poprzez innowacje.  Produktem, który powstanie w wyniku realizacji zaplanowanych działań, będzie studium wykonalności, zawierające strategiczny biznes plan, który będzie wyznaczał kolejne kroki (techniczne, organizacyjne, finansowe, prawne) na drodze do wdrożenia projektu innowacyjnego. Studium wykonalności zostanie wykorzystane przez grantobiorcę dla celów weryfikacji założeń oraz przygotowania projektu do jego dalszej realizacji, w tym do pozyskania finansowania proponowanej innowacji (np. aplikowanie o wsparcie publiczne – w tym do Fazy II SMEI, poszukiwanie inwestorów, ubieganie się o kredyt itd.). |
| **Uzasadnienie** | Bardzo duże zainteresowanie firm instrumentem SMEI sprawia, że tylko niewielki odsetek projektów otrzymuje dofinansowanie, co oznacza, że szereg wysoko ocenionych, wartościowych projektów może nie zostać zrealizowanych z powodu braku środków. Z tego względu, w poszukiwaniu synergii pomiędzy H2020 i innymi źródłami finansowania (w szczególności European Structural and Investment Funds – ESIF), KE postanowiła nadawać „znak jakości” projektom, które nie otrzymały dofinansowania, chociaż zostały bardzo wysoko ocenione przez niezależnych ekspertów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Seal of Excellence może ułatwić firmie pozyskanie dofinansowania z innego źródła, ponieważ potwierdza wysoką jakość projektu.  Dotychczasowe dane wskazują na niski udział polskich przedsiębiorstw w programach ramowych UE, dlatego konieczne jest zwiększenie zainteresowania polskich firm udziałem w projektach składanych do H2020. Istotne jest, aby alternatywne źródła finansowania nie zastępowały środków z H2020, ale stanowiły ich uzupełnienie. Wiąże się to z wyborem pomiędzy opcją wspierania wszystkich firm, które potencjalnie mogą być uczestnikami programów międzynarodowych, a wspieraniem wyselekcjonowanych, najlepiej rokujących podmiotów, co oznacza większą koncentrację na tych ostatnich i zwiększenie ich efektywności, jeśli chodzi o kwoty czy liczbę złożonych wniosków, kosztem działań zmierzających do większej partycypacji innych podmiotów.  Instrument wpisuje się w cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej na podstawie Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zgodnie z którą zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niezbędne dla zaistnienia pozytywnych zmian strukturalnych w gospodarce oraz stanowi warunek przesuwania się polskich firm w globalnych łańcuchach wartości w kierunku zadań o większej wartości dodanej. Wśród planowanych kierunków interwencji w Strategii wymienia się m.in. zwiększenie potencjału rynkowego prowadzonych badań oraz stopnia komercjalizacji wyników prac B+R (w tym m.in. przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia potencjału rynkowego badań i udrożnienia systemu komercjalizacji wyników prac B+R). Wśród działań postuluje się m.in. zwiększenie dostępności do finansowania badań etapu weryfikacji koncepcji (*proof of conce*pt). Przewiduje się działania dotyczące mechanizmów tworzenia i wdrażania innowacji, przy szczególnym uwzględnieniu działań ułatwiających dostęp przedsiębiorstw do instrumentów finansowania ich rozwoju, w tym specyficznych potrzeb wynikających ze skali działania bądź etapu życia danego podmiotu. Wśród działań wymienia się inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) związane z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych, a w szczególności w MSP o wysokim potencjale innowacyjnym.  Instrument wpisuje się również w Strategię Europa 2020 (Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu), która jest długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Jeden z projektów przewodnich Strategii – Unia Innowacji – zakłada ciągłe wzmacnianie roli instrumentów UE mających wspierać innowacje (w tym funduszy strukturalnych i badawczo-rozwojowych programów ramowych) oraz wzmocnienie współpracy w obszarach, gdzie UE może zaoferować wartość dodaną i odpowiednie dostosowanie krajowych procedur finansowania tak, aby zapewnić rozprzestrzenianie się technologii na całe terytorium UE. |
| **Grantobiorcy** | Mikro, mali i średni przedsiębiorcy - przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Seal of Excellence dla projektu złożonego w SMEI H2020, Faza I, pod warunkiem, że nie otrzymały ze środków publicznych dofinansowania na projekt, którego dotyczy certyfikat ani nie składały na ten projekt wniosku do Fazy II SMEI. |
| **Koszty kwalifikowane** | Grant będzie rozliczony na podstawie kwoty ryczałtowej, dlatego nie ma zastosowania wskazywanie szczegółowego katalogu kosztów kwalifikowanych. |
| **Forma finansowania, wielkość dofinansowania, pomoc publiczna** | Wsparcie będzie udzielane w formie grantu na przygotowanie studium wykonalności. Granty będą udzielane w formie ryczałtu. Wsparcie będzie udzielane na podstawie Rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIR.  Kwota dofinansowania będzie wynosiła:   1. 210 000,00 PLN dla:   - mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku pomocy *de minimis* na zasadach określonych w § 42 pkt. 19 Rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIR  oraz  - mikro i małych przedsiębiorstw w przypadku pomocy na projekty badawczo rozwojowe oraz studia wykonalności na zasadach określonych w § 26 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIR,   1. 180 000,00 PLN dla średnich przedsiębiorstw w przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe oraz studia wykonalności na zasadach określonych w § 26 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIR.   Przewidziana jest zaliczka w wysokości do 40% wartości grantu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zaliczka nie może przekraczać 40%). Jest to też zgodne z zasadami stosowanymi w SMEI H2020.  KE oszacowała standardowe (średnie) koszty związane z opracowaniem studium wykonalności przy założeniu, że realizacja projektu zajmuje 6 miesięcy, wymaga zaangażowania od 1 do 2 ekspertów, z których każdy pracuje 120 dni, a stawka dla eksperta wynosi 450 EUR/dzień. Następnie otrzymany przedział kwotowy został porównany z kwotami dofinansowania dostępnymi w innych podobnych programach wsparcia, dostępnych w Wielkiej Brytanii, Holandii, USA i Szwecji. Na tej podstawie KE uznała, że do przygotowania studium wykonalności potrzebna jest kwota co najmniej 70 tys. EUR. Przy zastosowaniu poziomu dofinansowania, wynoszącego 70%, kwotę grantu oszacowano na poziomie 49 tys. EUR, a następnie zaokrąglono do 50 tys. EUR, co dało szacowane koszty przygotowania studium wykonalności na poziomie 71.429 EUR. Kwotę tę w przeliczeniu na PLN zaokrąglono do 300 tys. PLN.  Pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie art. 25 ust. 7 GBER[[2]](#footnote-3) oraz § 26 ust. 3 i 4 rozporządzenia o udzielaniu przez PARP pomocy finansowej w ramach POIR, nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych i może być zwiększona o 10% dla średnich przedsiębiorców oraz o 20% dla mikro i małych przedsiębiorców. Z tego względu kwota 210 tys. PLN, odpowiadająca 70% dofinansowania, została obniżona proporcjonalnie i zaokrąglona, co dało wartość 180 tys. PLN w przypadku dofinansowania wynoszącego 60% dla średnich przedsiębiorstw. |
| **Cele instrumentu** | Cele pilotażowego instrumentu wsparcia:   * przygotowanie najbardziej efektywnej ścieżki dofinansowania projektów z certyfikatem *Seal of Excellence*; * przetestowanie założeń opracowanej koncepcji instrumentu w szczególności w zakresie oceny i rozliczenia projektów; * dofinansowanie realizacji projektów pozytywnie ocenionych w ramach SMEI w H2020, Faza I, które nie otrzymały wsparcia z powodu ograniczonego budżetu; * zapewnienie synergii pomiędzy źródłami finansowania poprzez opracowanie ścieżki finansowania krajowego projektów posiadających certyfikaty *Seal of Excellence*; * zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich MSP; * poprawa liczby i jakości polskich wniosków składanych do H2020; * zwiększenie wykorzystania środków z programów ramowych przez polskie firmy; * efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych poprzez wspieranie najlepiej rokujących firm i ich projektów (wykazujących wysoki potencjał wzrostu i ambicje międzynarodowe);   Korzyści dla grantobiorcy  Celem instrumentu jest również dostarczenie grantobiorcy następujących korzyści:   * rozwój produktu/usługi oraz firmy, * wzrost innowacyjności firmy (możliwość rozwijania innowacji, która ze względu na brak środków zostałaby zarzucona), * możliwość wyboru – alternatywa dla SMEI Faza I (aplikowanie ponownie do SMEI albo do instrumentu krajowego), * lepsze przygotowanie projektu do komercjalizacji, * łatwość i szybkość aplikowania o wsparcie krajowe, * przygotowanie do aplikowania do Fazy II SMEI lub innego programu, * poprawa wizerunku firmy, prestiż związany z posiadaniem *Seal of Excellence*, * poczucie wsparcia od instytucji publicznych, * zweryfikowanie wykonalności pomysłu przez niezależny podmiot głównie pod kątem biznesowym. |
| **W jaki sposób instrument odnosi się do OSI i czy będzie realizowany w woj. mazowieckim?** | Działanie ma zasięg ogólnopolski, będzie realizowany również w województwie mazowieckim. |
| **Budżet** | Przy założonej kwocie wsparcia oraz liczbie potencjalnych wnioskodawców, szacowany maksymalny budżet pilotażu wynosi 7,7 mln PLN. Źródło finansowania: środki PARP w ramach projektu pozakonkursowego *inno\_LAB – Centrum Analiz i Pilotaży Nowych Instrumentów* (inno\_LAB, Poddziałanie 2.4.1 POIR). |

1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [↑](#footnote-ref-2)
2. General block exemption regulations − rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie ogólnych wyłączeń blokowych (pomoc publiczna udzielana bez konieczności notyfikowania KE). [↑](#footnote-ref-3)