**[ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190874.html" \t "_top)**

**до проєкту постанови Кабінету Міністрів України**

**«Про затвердження Порядку надання державної підтримки науковим фаховим виданням України, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних»**

1. **Мета**

Проєкт акта розроблено з метою підвищення якості наукових фахових видань України, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних; підтримки публікаційної активності українських вчених; збільшення кількості видань з відкритим доступом (Open Access), що сприятиме підвищенню представлення України у світовому науковому просторі.

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Підпунктом 7 пункту 2 Плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року № 776-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери», передбачено здійснення заходів з метою підвищення ефективності інтеграції вітчизняних вчених у світову спільноту, незалежного представлення здобутків вітчизняної наукової сфери у світовому інформаційному просторі шляхом оптимізації та удосконалення мережі наукових періодичних видань для приведення у відповідність з вимогами світових наукометричних баз, визначених МОН.

Пунктом 1 Національного плану щодо відкритої науки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2022 року № 892-р, передбачено низку заходів, направлених на забезпечення відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації.

За даними SCImago Journal & Country Rank cтаном на травень 2024 р. наукометричними базами Scopus та/або Web of Science (далі – Scopus/WoS) індексуються 178 українських наукових журнали.

З них, лише 3 журнали входять до найвищого першого квартилю, 12 журналів входять до Q2, ще 51 журнали – до Q3, 94 – до Q4. Видання, які індексуються наукометричними базами Scopus/WoS, потребують подальшого розвитку для того, щоб не лише перейти до вищого квартилю, а й не втратити індексацію у наукометричних базах (Scopus щороку виключає ряд українських видань через невідповідність критеріям. Лише у листопаді 2023 року було виключено з бази 826 наукових журналів, серед яких був і український науковий журнал).

Індексація українських фахових видань в міжнародних наукометричних базах даних таких як Scopus та WoS, є одними з найефективніших способів інтеграції української науки в європейський дослідницький простір, впровадження принципів відкритої науки та зростання іміджу вітчизняної науки у світі.

Наукові журнали комерційних видавців, які працюють на умовах оплати авторами вартості публікації статті (далі – АРС), яке може варіюватися від 200 до 900 євро за одну статтю, переважно забезпечують покриття редакційно-видавничих та адміністративних витрат на видання журналу за рахунок APC.

Багато індексованих наукових журналів видають державні наукові установи та державні університети на умовах Diamond Open Accesses, що передбачає відкритий доступ до статей читачів та відсутність оплати за редакційно-видавничу підготовку статті від авторів, або ж Gold Open Accesses із незначною оплатою (APC) лише за статті зовнішніх авторів, яка покриває переважно поліграфічні витрати на друк і розсилку обов’язкових примірників.

Особливої уваги потребує питання забезпечення оплати праці членів редакцій наукових журналів: головного редактора, відповідального редактора, літературного редактора, редактора англомовних текстів наукового журналу. Наразі ці статті витрат, на жаль, відсутні у більшості університетських журналах, що негативним чином впливає на якість видання та його рейтинг у наукометричних базах даних

Розвиток наукових фахових видань неможливий без відповідно оплачуваних фахівців, які мають проходити сертифікацію та постійне підвищення кваліфікації у спеціалізованих кваліфікаційних центрах для відповідності професійним компетенціям.

Крім того, серед додаткових витрат, які є дуже важливими для розвитку таких видань, проте наразі не покриваються засновниками через брак коштів в університетах, варто врахувати витрати на членство в професійних асоціаціях, участь у міжнародних редакторських школах, вебінарах тощо для підвищення кваліфікації членів редакцій; оцінювання якості наукових журналів відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз незалежними експертами; рекламування та просування наукового журналу в українському та міжнародному науковому просторі (проведення профільних конференцій для розширення кола рецензентів та залучення до публікації іноземних авторів).

Зважаючи на зазначене, МОН пропонує затвердити Порядок надання державної підтримки наукових фахових видань, які вже індексуються базами даних Scopus/WoS з метою збільшення кількості видань з відкритим доступом до опублікованих у них матеріалах та без авторських внесків.

**3. Основні положення проєкту акта**

Проєктом акта передбачається затвердити Порядок надання державної підтримки наукових фахових України на конкурсній основі за рахунок коштів державного (загального та/або спеціального фондів державного бюджету) та інших джерел незаборонених законодавством.

**4. Правові аспекти**

Проєкт акта розроблено відповідно до підпункту 7 пункту 2 Плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року № 776-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери»; пункту 1 Національного плану щодо відкритої науки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2022 року № 892-р.

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація проєкту акта потребує додаткового фінансування з державного бюджету України та інших джерел незаборонених законодавством.

**6. Позиція заінтересованих сторін**

Проєкт акта потребує публічних консультацій, проведених відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування.

Проєкт акта не стосується прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проєкт акта не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується функціонування і застосування української мови як державної.

Проєкт акта стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, потребує проведення експертизи Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

**7. Оцінка відповідності**

У проєкті акта відсутні положення, що:

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть вплинути під час реалізації акта.

**8. Прогноз результатів**

Реалізація акта не матиме впливу на: ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші сфери суспільних відносин.

Реалізація акта дозволить запровадити дієвий механізм надання державної підтримки науковим фаховим виданням України. Проєкт акта впливає на суспільні відносини у сфері наукової, науково-технічної діяльності:

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заінтересована  сторона | Вплив реалізації  акта на  заінтересовану  сторону | Пояснення очікуваного впливу |
| Автори наукових публікацій | Позитивний | Автори наукових публікацій українські вчені, аспіранти отримають можливість безкоштовно публікувати результати своїх досліджень у найрейтинговіших виданнях України |
| Засновники наукових фахових  видань, редакторський колектив | Позитивний | Установи, підприємства та організації, що є засновниками наукових фахових видань, отримають чіткий механізм для участі у конкурсному відборі наукових фахових видань України для отримання державної підтримки |
| Фізичні та юридичні особи, що зацікавлені у результатах наукової (науково-технічної) діяльності | Позитивний | Можливість ознайомитись з інформацією про результати досліджень, що будуть опубліковані у відкритому доступі, що дозволить швидке і зручне її використання фізичними і юридичними особами, які зацікавлені у результатах наукової (науково-технічної) діяльності. |

**Міністр освіти і науки України Оксен ЛІСОВИЙ**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.