**Strategia Rozwoju Euroregionu Beskidy**

na lata

**2016 – 2023**

**maj 2016**

Stowarzyszenie Region Beskydy z siedzibą we Frýdku-Místku oraz Stowarzyszenie „Region Beskidy“ z siedzibą w Bielsku-Białej, mając na celu skonsolidowanie działań euroregionu i zwiększenie jego aktywności uzgodniły konieczność stworzenia Strategii Rozwoju Euroregionu Beskidy na lata 2016-2023. Strategia ta obejmuje transgraniczny teren Euroregionu Beskidy. Dlatego też, zaproponowane w dokumencie **obszary priorytetowe**, **plany rozwoju** oraz **kluczowe działania** odnoszą się do całego obszaru Euroregionu Beskidy – czeskiej, polskiej   
i słowackiej części i są realizowane dzięki różnym finansowym źródłom na całym jego terytorium. Strategia Rozwoju Euroregionu Beskidy obejmuje kompleksowe działania, które Euroregion Beskidy jako organizacja będzie wdrażać dzięki swojej aktywności.

Strategia Rozwoju Euroregionu Beskidy powstawała od 2014 roku dzięki aktywnemu zaangażowaniu gmin członkowskich czeskiej, polskiej i częściowo słowackiej części Euroregionu Beskidy oraz czeskiego i polskiego biura Euroregionu Beskidy.

W skład zespołu redagującego dokument weszli: Pani Dagmar Valášková – menedżer projektowy Region Beskydy, Pan Marcin Filip – dyrektor biura Stowarzyszenia „Region Beskidy“, oraz Pani Justyna Wróbel – koordynator programu współpracy transgranicznej w Stowarzyszeniu „Region Beskidy“. W przygotowywanie Strategii aktywnie zaangażowali się również włodarze gmin czeskiej, polskiej i słowackiej części Euroregionu Beskidy.

Do stworzenia dokumentu użyto danych zebranych podczas badań ankietowych oraz warsztatów. Strategia Rozwoju Euroregionu Beskidy nie zawiera części analitycznej. Do wyznaczania celów Strategii użyto analiz sporządzonych przez różne podmioty w poprzedniej perspektywie. Ponadto wykorzystane zostały materiały zebrane podczas badań ankietowych oraz wnioski z przeprowadzonych warsztatów zorganizowanych w tematyce pochodnej dla przygotowania tego dokumentu.

**Cele Strategii Rozwoju Euroregionu Beskidy:**

* Wyznaczyć priorytetowe obszary współpracy w ramach euroregionu, tj. określić te obszary współpracy instytucjonalnej w Euroregionie Beskidy, które będą nadal wspierane i rozwijane. Priorytetowe obszary zawierać będą plany rozwoju oraz kluczowe działania.
* Osiągnąć w możliwie największym stopniu wpływ na wdrożenie planów rozwojowych poprzez określanie zasad przekazywania dotacji na rzecz współpracy transgranicznej w formie grantów udzielanych przez Euroregion Beskidy.  Strategia opiera się na analizie i ogólnym konsensusie wszystkich kluczowych interesariuszy oraz podsumowuje priorytety współpracy w okresie odpowiadającym okresowi programowania Unii Europejskiej.
* Wspierać modelowe projekty, które będą wpisywać się w strategię oraz szukać dla tych projektów finansowania w ramach programów transgranicznych dotowanych przez Unię Europejską  oraz innych programów krajowych.

**Wizja Euroregionu Beskidy**

Euroregion Beskidy jest miejscem, które rozwija się dzięki transgranicznej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji oraz ludzi działających we wszystkich obszarach życia społecznego. Dzięki temu jego mieszkańcy mogą korzystać z  walorów i potencjału obszaru pogranicza uwarunkowanych położeniem geograficznym. Trójstronna współpraca podmiotów   
w ramach Euroregionu Beskidy jest niezbędna dla dalszego rozwoju euroregionu oraz wzmocnienia relacji partnerskich.

**Obszary priorytetowe**

Dla realizacji wizji konieczne jest rozwijanie współpracy transgranicznej w Euroregionie Beskidy w następujących obszarach priorytetowych:

• Promocja turystyki w kontekście wzrostu zatrudnienia, utrzymania i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych.

• Współpraca instytucji i społeczności w dziedzinie edukacji, ochrony przyrody i krajobrazu, przygotowania transgranicznych projektów infrastrukturalnych, oraz z zakresu kultury, sportu   
i rekreacji, świadczenia usług publicznych, w tym tworzenia sieci współpracy i zwiększenia poziomu informacji na temat wspólnego obszaru.

Współpraca transgraniczna musi być stale wzmacniania poprzez systematycznie wspieranie i tworzenie odpowiednich warunków jej rozwoju.

**Obszary priorytetowe, wspierane plany rozwoju oraz kluczowe działania.**

W tym rozdziale podane są wspólne obszary priorytetowe. W ramach każdego obszaru opisane są plany rozwoju oraz kluczowe działania. Dla osiągnięcia celów zapisanych w strategii zaproponowane zostały różne koncepcje rozwoju, które w danym obszarze priorytetowym są konieczne do realizacji oraz podane zostały kluczowe działania w ramach ww. planów.

**Obszar priorytetowy: 1. WSPARCIE RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ ZATRUDNIENIA.**

Ruch turystyczny odgrywa kluczową rolę w rozwoju euroregionu i widoczne są perspektywy jego dalszego rozwoju. Obszar Euroregionu Beskidy należy do atrakcyjnych destynacji turystycznych, przede wszystkim dzięki różnorodnej przyrodzie, tradycyjnej architekturze oraz dobrze zachowanym pamiątkom z obszaru dziedzictwa kulturowego. Odwiedzających do regionu przyciągają przede wszystkim góry oraz takie atrakcje jak: skałki, jaskinie oraz zbiorniki wodne. W regionie występuje również duża ilość pamiątek dziedzictwa historyczno-kulturowego m. in. zamki, zabytki sakralne, zabytki przemysłowe. Ponadto region ten oferuje szeroki wybór obiektów turystycznych oraz ofert rekreacyjnych, które mają charakter całoroczny, niezależny od pogody.

Turystyka jest ważnym sektorem gospodarki mającym znaczący wpływ na zatrudnienie. Ruch turystyczny charakteryzuje się sezonowością oraz zróżnicowaniem przestrzennym, czego wyrazem jest fakt, iż poza obszarami górskimi turystyka jest mniej rozwinięta. Celem strategii jest opracowanie wspólnych działań marketingowych związanych z turystyką, łączących usługodawców turystyki (w tym zarządzania turystyką oraz alternatywnych jej form)  
 i budowanie/rozwój podstawowej i uzupełniającej infrastruktury turystycznej. Celem jest również stworzenie wizerunku regionu jako znanej europejskiej destynacji.

**Wspierane plany rozwoju oraz kluczowe działania.**

* Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza:
* rekonstrukcje, rewitalizacje i inne działania służące do zachowania i odnowy atrakcji przyrodniczych i kulturowych,
* działania zmierzające do większego włączenia atrakcji kulturowych i przyrodniczych do zrównoważonego ruchu turystycznego.
* Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego:
* wsparcie jest przeznaczane na rozwój i odnowę lokalnych tradycji folklorystycznych i innych form niematerialnego lokalnego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego, pod warunkiem możliwości ich wykorzystania w celu zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze pogranicza.
* Działania w obszarze infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego:
* budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury ułatwiającej korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych (np. stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.),
* budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja infrastruktury umożliwiającej lub ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych odwiedzającym z uwzględnieniem specjalnych potrzeb (niepełnosprawni, rodziny z dziećmi, seniorzy itp.).
* Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych:
* wykorzystanie technologii mobilnych do wspólnej prezentacji i promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza (np. strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje mobilne, wykorzystanie kodów QR itp.,
* wspólne kampanie promujące atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszaru,
* wspólny udział w targach i podobnych turystycznych wydarzeniach promocyjnych w tym nabycie niezbędnych materiałów promocyjnych o charakterze długotrwałym, potrzebnych do tego rodzaju promocji (bannery, namioty promocyjne itp.).
* Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

**Obszar priorytetowy: 2 WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI ORAZ SPOŁECZNOŚCI**

Współpraca transgraniczna w większości przypadków nie rozwija się automatycznie i prosto, tak więc jest potrzeba systematycznego jej wspierania. Zadaniem władz lokalnych i regionalnych jest tworzenie warunków jej rozwoju na swoich obszarach i wspieranie konkretnych transgranicznych inicjatyw nastawionych na sprzyjanie integracji nadgranicznego regionu.

Granice nadal stanowią barierę. Współpraca transgraniczna jest zatem konieczna, aby aktywnie promować i wspierać rozwój pogranicza. Jest również niezbędna, aby zapewnić sprawny przepływ informacji między podmiotami po obu stronach granicy, a także zoptymalizować kontakty na wszystkich poziomach współpracy.Język oryginału: [maltański](javascript:void(0))

W obszarze edukacji jest potrzebne, aby wspierać rozwój kwalifikacji zawodowych na poziomach podstawowym, średnim, zawodowym oraz edukacji wyższej. Wspierana powinna być współpraca instytucji edukacyjnych, pracodawców oraz innych instytucji rynku pracy   
(m.in. zbilansowanie strony podażowej i popytowej na rynku pracy, poradnictwo zawodowego).

W polsko-czeskim kontekście szczególnie ważne jest wspieranie rozwoju nauczania języka partnera.

Edukacja odgrywa bardzo ważną rolę w obszarze współpracy transgranicznej oraz przy budowaniu tożsamości obszaru. Działalność instytucji edukacyjnych poświęconych międzykulturowym spotkaniom oraz wspólnemu kształceniu dzieci, młodzieży i dorosłych, tworzy ważną podstawę do wyeliminowania uprzedzeń, dobrego współistnienia i wzmocnienia tożsamości euroregionalnej. Jest to bardzo istotne dla rozwoju transgranicznego rynku pracy i ożywienia gospodarki.

Dla integracji obszaru ważna jest nie tylko współpraca instytucji w wymienionych obszarach tematycznych, ale również codzienne kontakty, współpraca obywateli i instytucji trzeciego sektora (wspólne spotkania, akcje kulturalne i sportowe oraz inne aktywności „czasu wolnego“).

Różnorodna współpraca typu people-to-people znacząco przyczynia się do wzajemnego poznania się społeczeństw i eliminacji uprzedzeń w regionie.

**Wspierane plany rozwoju:**

* Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym,
* Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej,
* Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, w tym współpracy organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

**W ramach planów rozwoju wspierane są następujące kluczowe działania:**

* w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o wspólnym obszarze:
* promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru  
   (np. przygotowanie wspólnych publikacji, stron internetowych), również poza obszarem wsparcia,
* tworzenie platform informacyjnych,
* rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (np. kioski i boksy informacyjne, tworzenie wspólnych baz danych),
* tworzenie kanałów i mechanizmów wymiany i współdzielenia informacji i danych, w tym realizacja wspólnych lub łączenie istniejących systemów informatycznych, baz danych i innych narzędzi pracy z informacjami i danymi administrowanymi przez kwalifikowalnych wnioskodawców, w celu poprawy zarządzania i dalszego rozwoju wspólnego pogranicza.
* w zakresie transportu, w tym:
* wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa oraz promowanie publicznego transgranicznego transportu we wszystkich dziedzinach transportu, w tym transportu intermodalnego,
* wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa oraz promowanie transgranicznego transportu niesilnikowego, w tym ścieżek i szlaków pieszych i rowerowych.
* w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i przygotowania wspólnych projektów infrastrukturalnych, w tym:
* przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów, o ile planowane   
  w nich działania są komplementarne po obu stronach granicy lub przyczyniają się do integracji infrastruktury pogranicza,
* wsparcie działań zmierzających do identyfikacji i rozwoju transgranicznych regionów funkcjonalnych.
* w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w tym:
* działania na rzecz odnowy ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowania różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska, m.in. przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów,
* wykorzystanie i tworzenie narzędzi informacyjnych (np. bazy danych) w obszarach ważnych z punktu widzenia środowiska,
* działania edukacyjne z zakresu przyrody i krajobrazu (np. wykłady, seminaria),
* podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji publicznych działających w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu.
* w zakresie edukacji:
* w ramach tego działania będą wspierane kooperacyjne działania szkół i instytucji edukacyjnych, których głównym celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wzajemne poznawanie, wzajemne wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, realizacja zajęć pozaszkolnych i kółek zainteresowań dla dzieci (prowadzonych przez szkoły), realizacja obowiązku szkolnego i edukacji pozaszkolnej w różnorodnych dziedzinach oraz inne działania.
* w zakresie kultury, sportu i animacji czasu wolnego:
* wspieranie wspólnych projektów z dziedziny społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej,
* wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje.
* w zakresie świadczenia usług publicznych (w tym tworzenia sieci kooperacyjnych):
* wspólne rozwiązania w zakresie służby zdrowia i usług socjalnych na rzecz podnoszenia efektywności i jakości świadczonych usług przy wykorzystaniu elementu transgranicznego,
* współpraca instytucji i organizacji działających na rynku pracy w celu poprawy warunków w zakresie zatrudnienia we wspólnym regionie oraz wykorzystanie atutów wspólnego rynku pracy (np.: tworzenie transgranicznych baz danych),
* współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego,
* współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa realizowana przez służby ratownicze i porządkowe.
* w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych:
* tworzenie, wzmacnianie, utrwalanie i rozszerzanie transgranicznych partnerstw instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych kwalifikowalnych podmiotów w obszarze usług publicznych i w obszarach przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa (stałe grupy robocze, konferencje, panele dyskusyjne itp.),
* współdzielenie dobrych praktyk i nowych rozwiązań w wykonywaniu zadań publicznych oraz w działaniach przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa przyczyniających się do rozwoju wspólnego pogranicza (np. wdrożenie nowych procedur, zmiany w organizacji realizacji zadań danej instytucji dzięki transferowi know-how itp.),
* działania wspierające budowanie zdolności absorpcyjnej w zakresie współpracy transgranicznej oraz działania zmierzające do usuwania barier we wdrażaniu współpracy na pograniczu polsko-czeskim,
* opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. w ramach rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza, o ile przedstawiony zostanie plan ich wykorzystania w praktyce/wdrożenia.

**Wdrażanie**

Głównym narzędziem implementacji Strategii Rozwoju Euroregionu Beskidy jest Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska   
2014-2020 oraz Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Oprócz programów transgranicznych, narzędziem realizacji strategii są inne programy wspierane przez Unię Europejską oraz narodowe programy poszczególnych partnerów Euroregionu Beskidy.

**Zakończenie**

Strategia Rozwoju Euroregionu Beskidy identyfikuje obszary, w których współpraca transgraniczna oraz rozwój mają największą wartość. Dla każdego obszaru zdefiniowane zostały narzędzia umożliwiające rozwój poprzez realizację kluczowych działań.

Zaangażowanie i aktywna współpraca mieszkańców i instytucji Euroregionu Beskidy zagwarantuje czynne wdrażanie zapisów strategii oraz ich wykorzystanie dla dalszego rozwoju tego obszaru.