**ZATWIERDZAM TEKST JEDNOLITY**

**Prezes**

**Polskiej Akademii Nauk**

Prof. dr hab. Marek Konarzewski

Warszawa, 8 maja 2024 r.

STATUT

INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ  
im. Mirosława Mossakowskiego  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Warszawie

Tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dnia: 27.05.2013 r., 21.09.2015 r., 18.12.2015 r., 30.12.2016 r., 02.02.2018 r., 01.10.2020 r., 10.08.2021 r., 17.03.2022 r., 09.12.2022 r., 26.05.2023 r. oraz 18.04.2024 r.

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, zwany dalej „Instytutem”, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
2. Instytut używa nazwy: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz w dokumentach międzynarodowych może używać jako równoważnej nazwy: Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences.
3. Instytut może używać skrótu nazwy: IMDiK PAN lub w wersji angielskiej MMRI PAS.

§ 2

Instytut działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183);

1a. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669);

1b. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85);

1. Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.;
2. Uchwały Nr 7/83 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 1983 r. zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 grudnia 1983r. w sprawie utworzenia Instytutu Polskiej Akademii Nauk pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, oraz Uchwały Nr 7/02 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Medycyny Doświadczalnej   
   i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk;
3. Niniejszego Statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne w innych miejscowościach na terenie całego kraju.
3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem w otoku: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.
2. Instytut używa w bieżącej działalności:
3. pieczątki podłużnej z napisem:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. A. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

tel.: (+48 22) 668 52 50, (+48) 668 500 988

1. pieczątki podłużnej z napisem w języku angielskim:

Mossakowski Medical Research Institute

Polish Academy of Sciences

5 Pawińskiego Street

02-106 Warsaw, Poland

phone (+48 22) 668 52 50, (+48) 668 500 988

1. suchej pieczęci okrągłej, z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej pośrodku i napisem   
   w otoku: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – do stemplowania dyplomów doktora i doktora habilitowanego.
2. Godłem Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN jest logotyp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II.

ZADANIA INSTYTUTU

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych i dziedzin pokrewnych oraz upowszechnianie wyników tych badań.

Przedmiotem działalności może być współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym   
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia.

§ 6

Do zadań Instytutu należy:

1. prowadzenie prac badawczych: podstawowych, translacyjnych i klinicznych oraz upowszechnianie wyników tych badań;
2. kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach;
3. nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
4. prowadzenie działalności wydawniczej dla prezentacji prac badawczych;
5. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

§ 7

1. Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:

1. zapewnienie warunków do prowadzenia badań naukowych i publikowanie wyników prac badawczych;
2. prowadzenie studiów doktoranckich, szkół doktorskich i innych form kształcenia;
3. ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo- technicznych w kraju i za granicą;
4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
5. udział w strukturach centrów naukowych Akademii;
6. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;
7. organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne);
8. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy.

2. Instytut może:

1. prowadzić kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe lekarzy i innych grup specjalistów;
2. oferować osiągnięcia naukowe, dla wykorzystania ich w praktyce, właściwym placówkom naukowo-badawczym i zainteresowanym jednostkom prowadzącym działalność gospodarczą;
3. tworzyć spółki prawa handlowego z udziałem kapitału Instytutu;
4. podejmować inne działania zmierzające do realizacji zadań Instytutu.

**ROZDZIAŁ III.**

ORGANIZACJA INSTYTUTU

§ 8

Organami Instytutu są:

1. dyrektor,
2. rada naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektor może powołać lub zatrudnić: Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych,

Zastępcę Dyrektora ds. Operacyjnych, Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju i Współpracy oraz Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych.

1. Dyrektor powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
2. Zastępcy Dyrektora wykonują swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez kolejnego Dyrektora i powołania przez niego nowych zastępców. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę przed upływem jego kadencji.

§ 10

1. Do zakresu działań dyrektora należy w szczególności:
2. kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;
3. wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżone dla pracodawcy;
4. opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu   
   we współpracy z radą naukową;
5. ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii rady naukowej;
6. przedstawianie radzie naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
7. opracowanie projektu struktury organizacyjnej Instytutu;
8. tworzenie i likwidowanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych Instytutu będących zakładami lub pracowniami naukowymi, po zasięgnięciu opinii rady naukowej;
9. powoływanie na drodze konkursu kierowników wewnętrznych jednostek Instytutu i ich odwoływanie;
10. ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
11. opracowanie regulaminu pracy;
12. prowadzenie studiów doktoranckich, tworzenie i prowadzenie szkół doktorskich;
13. powoływanie i odwoływanie kierownika studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii rady naukowej;
14. powoływanie i odwoływanie komisji rekrutacyjnej do szkół doktorskich;
15. podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania studiów doktoranckich i szkół doktorskich.

2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

1. Dyrektor ogłasza konkursy na stanowiska naukowe i stanowiska kierowników jednostek naukowych Instytutu oraz powołuje komisje konkursowe, zgodnie z trybem uchwalonym przez radę naukową.
2. Dyrektor powołuje wybranych zgodnie z ustalonym trybem członków komisji dyscyplinarnej.
3. W imieniu Instytutu oświadczenia woli składa dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.

§ 11

1. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dyrektora o ich powołaniu.

§ 11a

W umowie pomiędzy Instytutem a dyrektorem oraz w sporze z nim Instytut reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą rady naukowej spośród jej członków na okres kadencji dyrektora. W razie potrzeby zmiany pełnomocnika, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

§ 12

1. Rada naukowa składa się z 50 osób.
2. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

§ 13

1. W skład rady naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
2. 25 osób z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, wybranych przez samodzielnych pracowników naukowych;
3. 6 członków Polskiej Akademii Nauk wskazanych do udziału w pracach rady naukowej Instytutu przez Wydział Nauk Medycznych PAN;
4. 14 osób z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, specjalistów z różnych dziedzin nauki, w tym 10 osób niezatrudnionych   
   w Instytucie i 4 osoby zatrudnione w Instytucie w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt. 1) i 2);
5. 2 osoby zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu wybrane spośród pracowników naukowych, które nie mają tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego;
6. przedstawiciel doktorantów wybrany na wspólnym zebraniu uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich; jeżeli kształcenie doktorantów prowadzone jest tylko w szkole/szkołach doktorskich, przedstawiciel doktorantów wybierany jest na zebraniu uczestników szkoły/szkół doktorskich;
7. dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.
8. Wybór członków rady naukowej, wymienionych w punktach 1), 3), 4) i 5) dokonuje się   
   w głosowaniach niejawnych, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, podczas zebrań zwoływanych przez dyrektora Instytutu.

§ 14

Liczba członków rady naukowej niezatrudnionych w Instytucie nie może być mniejsza niż 15 osób.

§ 15

Rada naukowa wybiera przewodniczącego Rady, jego dwóch zastępców, oraz sekretarza. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 16

Aktu powołania osób wybranych w skład rady naukowej dokonuje wiceprezes PAN nadzorujący Wydział Nauk Medycznych PAN lub upoważniona przez niego osoba.

§ 17

1. Rada naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza   
   o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój pracowników naukowych na każdym etapie ich kariery.
2. Rada naukowa w szczególności:
3. określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
4. przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
5. zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
6. dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
7. zatwierdza program kształcenia na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich prowadzonych przez Instytut oraz zasady uzyskiwania stopnia doktora w Instytucie przez osoby niebędące uczestnikami studiów doktoranckich lub szkół doktorskich;
8. sprawuje nadzór nad studiami doktoranckimi i szkołami doktorskimi;
9. przeprowadza przewody doktorskie, postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania habilitacyjne w ramach posiadanych uprawnień;
10. uchwala statut Instytutu i regulamin rady naukowej oraz ich zmiany;
11. uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac naukowych;
12. uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe i stanowiska kierowników naukowych;
13. powołuje rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników Instytutu;
14. udziela rekomendacji kandydatom na członków Polskiej Akademii Nauk;
15. zgłasza kandydatów do nagród naukowych;
16. podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady   
    w ustawie o Polskiej Akademii Nauk i w statucie Polskiej Akademii Nauk.

§ 18

Zasady i tryb działania rady naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 19

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora.

ROZDZIAŁ IV.

STUDIA DOKTORANCKIE I SZKOŁY DOKTORSKIE

§ 20

1. Studia doktoranckie oraz szkoły doktorskie prowadzone są w Instytucie, w dyscyplinie „nauki medyczne” jako czteroletnie studia stacjonarne”.
2. Działalność studiów doktoranckich i szkół doktorskich określają ich regulaminy, zatwierdzane przez radę naukową.

§ 21

Uczestnicy szkół doktorskich ubiegający się o nadanie stopnia doktora w Instytucie są zobowiązani do złożenia ślubowania zgodnie z regulaminem właściwej im szkoły doktorskiej. W przypadku, gdy regulamin szkoły doktorskiej nie określa treści ślubowania, uczestnik rozpoczynający kształcenie w szkole doktorskiej składa ślubowanie o następującej treści:

„Wstępując w poczet doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej   
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk ślubuję uroczyście:

- sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę i nowe umiejętności,

- z najwyższą starannością realizować pracę badawczą,

- przestrzegać praw i obyczajów obowiązujących w świecie naukowym,

- dbać o godność doktoranta oraz dobre imię Instytutu”.

§ 22

1. Do czasu wygaśnięcia studiów doktoranckich uczestnicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich powołują wspólny samorząd. Po tej dacie, wspólny samorząd jest powoływany przez uczestników szkół doktorskich. Działalność samorządu określa regulamin uchwalony przez samorząd i zatwierdzony przez dyrektora.
2. W sprawach dyscyplinarnych doktorantów orzekają: komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów.
3. Do czasu wygaśnięcia studiów doktoranckich komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów składa się z dwóch przedstawicieli pracowników naukowych Instytutu, dwóch przedstawicieli doktorantów, kierownika studiów doktoranckich oraz przedstawiciela gremium zarządzającego każdej ze szkół doktorskich.
4. Odwoławcza komisja do spraw doktorantów składa się z dwóch przedstawicieli pracowników naukowych Instytutu, dwóch przedstawicieli doktorantów oraz z zastępcy dyrektora ds. naukowych.
5. Pracownicy naukowi Instytutu – członkowie komisji dyscyplinarnej – wybierani są   
   w głosowaniu niejawnym bezwzględną większością głosów przez radę naukową. Przedstawiciele doktorantów w komisji są delegowani przez samorząd doktorantów.
6. Kadencja komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów oraz odwoławczej komisji do spraw doktorantów trwa 4 lata.
7. Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów orzeka w składzie trzyosobowym: przewodniczący, którym jest kierownik studiów doktoranckich lub przedstawiciel gremium zarządzającego odpowiedniej szkoły doktorskiej, oraz członkowie komisji – pracownik naukowy Instytutu oraz przedstawiciel doktorantów.
8. Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów orzeka w składzie trzyosobowym: przewodniczący, którym jest zastępca dyrektora ds. naukowych, oraz członkowie komisji – pracownik naukowy Instytutu oraz przedstawiciel doktorantów.
9. Członków składu orzekającego komisji wskazuje przewodniczący danej komisji.
10. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ROZDZIAŁ V.

KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 23

1. Komisja dyscyplinarna orzeka w sprawach dyscyplinarnych dotyczących pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej instancji.
2. Komisja dyscyplinarna składa się z 3 osób: 2 pracowników naukowych z tytułem profesora oraz 1 przedstawiciela pracowników badawczo-technicznych Instytutu.
3. Członkowie reprezentujący poszczególne grupy pracowników wybierani są w głosowaniu niejawnym bezwzględną większością głosów, na zebraniu wyborczym, zwołanym przez dyrektora Instytutu, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
4. Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata.

ROZDZIAŁ VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności   
   z przydzielonych mu środków budżetowych oraz wpływów pozabudżetowych.
2. Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 25

1. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 26

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Niniejszy Statut został uchwalony przez radę naukową Instytutu w dniu 24 marca 2011 r. zaopiniowany przez Wydział Nauk Medycznych PAN w dniu 12 września 2011 r. wchodzi   
w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Traci moc statut Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zatwierdzony przez Prezesa PAN 29 listopada 2006 r.

Załącznik nr 1: Schemat struktury organizacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej   
i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk uchwalony w dniu 21 marca 2024 r.

Załącznik nr 2: Schemat Godła IMDiK PAN.