**IV. Analiza potrzeb potencjału LSR**

1. **Charakterystyka gospodarki**

Obszar LGD charakteryzuje się specyficznymi warunkami w pewien sposób determinującymi możliwości rozwoju gospodarczego. Kraina Szlaków Turystycznych położona jest w pobliżu granicy z Niemcami i w bezpośrednim sąsiedztwie
z miastem wojewódzkim, blisko 120 – tysięcznym Gorzowem Wlkp. Stąd też wynika specyfika gospodarki regionu charakteryzująca się silniejszym rozwojem obszarów położonych w sąsiedztwie tego miasta. Obszar LGD charakteryzuje bardzo mała gęstość zaludnienia 37os./km2, co stanowi ok. 50% gęstości zaludnienia województwa lubuskiego i duża lesistość. Położenie geograficzne Krainy przez wszystkich uczestników spotkań konsultacyjnych było wymieniane jako bezwzględny atut.

W 2015 roku utworzono obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (OSI poziom regionalny) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. obejmującego Miasto Gorzów Wielkopolski, Gminy Kłodawa, Santok, Deszczno, Bogdaniec (członkowie KST-LGD). Wśród głównych kierunków działań służących zwiększaniu konkurencyjności obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich, atrakcyjności ich rynków pracy, czy inwestycyjnej znajduje się rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny oraz poprawa dostępności transportowej do głównych ośrodków miejskich w kraju, realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacja zdegradowanych dzielnic, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ale także wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego, innowacji oraz sieciowania miast w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.
W 2021 roku powstał ZIT miejskich obszarów funkcjonalnych miast średnich Świebodzin - Międzyrzecz wraz z Sulęcinem, którego celem jest pozyskiwanie środków na rozwój miast oraz przeciwdziałanie ucieczce młodych mieszkańców do większych miast. (źródło: Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na 2021-2027).

Nie bez znaczenia są przebiegające przez teren objęty LSR autostrada A2 oraz droga ekspresowa S3, które ułatwiają komunikację, transport towarów i sprzyjają rozwojowi turystyki i powstawaniu nowych miejsc pracy.

Południową część LGD zamyka gmina Torzym z przebiegającą przez jej teren autostradą A2 i węzłem w Torzymiu. Powstanie nowych dróg stworzyło szansę rozwoju branż związanych z transportem i usługami z tym związanymi. Jest to nadal rozwojowa dziedzina gospodarki na naszym terenie.

Na terenie KST-LGD na przełomie lat 2014 – 2020 odnotowuje się wzrost liczby wpisanych do REGON działalności gospodarczych o 14%. Branże, które rozwijają się najszybciej to: budownictwo (wzrost o 50%), pozostała działalność usługowa + gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (wzrost o 34%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wzrost o 32%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (wzrost o 27%), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (wzrost o 25%) oraz transport
i gospodarka magazynowa (wzrost o 22%). Wśród prowadzących działalność gospodarczą dominuje sektor prywatny, w którym na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 8216 podmiotów**.** Działalność sektora prywatnego jest zdominowana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Z budżetu KST-LGD sfinansowane zostały 52 przedsiębiorstwa.

Silną tendencję rozwojową wykazuje również sektor społeczny, który zanotował wzrost liczby różnych organizacji pozarządowych o blisko 47 w stosunku do 2013 roku. Ważną czynnikiem wzrostu aktywności sektora społecznego była możliwość korzystania
z funduszy amerykańskich za pośrednictwem Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych,
który powstał w 2016 roku.

Przy gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej istnieją Kluby Integracji Społecznej w Deszcznie od 2009 roku, w Lubiszynie
od 2011 roku i w Lubniewicach od 2013 roku oraz Klub Seniora w gminie Santok powstały w 2023 roku.

Tabela 1 Podmioty gospodarcze terenu KST –LGD wpisane do REGON wg PKD 2007. Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie[[1]](#footnote-1)



Od roku 2014 wzrosła liczba podmiotów gospodarczych na terenie KST- LGD o 14%. Jedynie dwie gminy zanotowały spadek liczby podmiotów gospodarczych i są to gmina Torzym i gmina Lubniewice. W pozostałych ośmiu gminach liczba podmiotów gospodarczych wzrosła. Największy wzrost można zauważyć w gminach: Santok (o 30%), Deszczno i Kłodawa (po 25%), co potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia, że gminy położone w pobliżu miasta wojewódzkiego rozwijają się szybciej, niż pozostałe gminy.

Uczestnicy spotkań fokusowych zwracali uwagę na niewielkie możliwości wsparcia małych firm. Urzędy pracy oferują niewielkie kwoty wsparcia, a pomoc w ramach RPO jest dla nich niedostępna ze względu na szereg różnych wymagań, w tym dotyczących innowacji. Tymczasem potencjalni przedsiębiorcy z terenów wiejskich chętnie zakładaliby firmy, ale niekoniecznie oparte na innowacyjnej technologii. Jak pokazuje powyższa tabela udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na naszym obszarze w liczbie wszystkich podmiotów gospodarczych to ponad 80% i wskaźnik ten wzrósł od roku 2014 o prawie 2%. Nabory na podejmowanie działalności cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów, a różnorodność pomysłów beneficjentów stwarza możliwość rozwoju w różnych kierunkach. Również konsultacje społeczne z przedsiębiorcami/osobami planującymi otworzenie działalności gospodarczej potwierdzają zamysł kontynuacji tego działania.

1. **Opis rynku pracy (poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia - liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym, charakterystyka grup pozostających poza rynkiem pracy).**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na obszarze LGD zarejestrowanych było łącznie1584 bezrobotnych. Jest to spadek w stosunku do roku 2013 o ponad 57%. W grupie tej nieznacznie przeważają kobiety - 4,1% ogółu bezrobotnych. Niepracujących kobiet jest więcej w gminach wiejskich, tj. Santok, Bogdaniec, Deszczno, Krzeszyce. W gminach tych odsetek bezrobotnych kobiet jest wyższy niż w pozostałych gminach KST-LGD ze względu na to, że wykonują one głównie prace domowe, które niestety nie są kwalifikowane jako zatrudnienie, wśród nich są również kobiety, którym po urodzeniu dziecka trudniej jest wrócić do pracy. Z tego typu uwagami spotkano się podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez KST-LGD.

Tabela 2 Poziom bezrobocia na terenie KST-LGD, udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | jednostka miary | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| OBSZAR KST-LGD | Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (18 i więcej) |
| ogółem | % | 7,5 | 5,5 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 3,4 |
| mężczyźni | % | 6,75 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,8 |
| kobiety | % | 8,35 | 6,1 | 5,5 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 4,1 |
|   |
| WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (18 i więcej) |
| ogółem | % | 9,1 | 7,2 | 6,1 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 3,0 | 4,0 |
| mężczyźni | % | 8,1 | 6,4 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 3,2 |
| kobiety | % | 10,2 | 8,2 | 7,1 | 6,2 | 5,0 | 4,6 | 3,8 | 4,9 |

Stopa bezrobocia na terenie KST-LGD na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3,4% przy bezrobociu w województwie lubuskim na poziomie 4%. Zauważyć należy, że w badanym okresie 2013 - 2020 poziom bezrobocia do roku 2019 spadał, aby nieznacznie wzrosnąć w roku 2020. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że był to pierwszy rok zmagania się kraju z pandemią, gdzie wiele przedsiębiorstw ograniczało swoją działalność lub przechodziło w stan likwidacji.

Diagram 1 Poziom bezrobocia rejestrowanego w osobach wg płci w roku 2013 i 2020 na terenie KST-LGD[[3]](#footnote-3)

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci z terenu KST-LGD wykazuje również poziom niższy niż w województwie lubuskim (szczegółowy rozkład danych przedstawia tabela 8 oraz wykres 2). Należy podkreślić, że wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety; ich odsetek stanowi aż 55,4% i zwiększył się w stosunku do roku 2013. Może to świadczyć o pogarszającej się sytuacji kobiet na rynku pracy.

Tabela 3 Bezrobotni zarejestrowani wg wieku w powiatach z terenu KST-LGD[[4]](#footnote-4)



Najwięcej bezrobotnych jest w wieku 18 – 34 lata w powiatach gorzowskim i sulęcińskim, a najmniej w wieku 55-64 lata w powiecie gorzowski i słubickim. Dane pokazują, że sytuacja ludzi młodych na obszarze wiejskim LGD jest trudna. Jeżeli nie zostaną im stworzone lepsze warunki rozwoju osoby te wyemigrują do miasta. Angażowanie społeczne ludzi młodych i stworzenie im szerszych możliwości realizowania swoich planów pozwoli zatrzymać odpływ tych mieszkańców do miast. Ważne jest, aby ludzi młodzi postrzegali obszary wiejskie jako ciekawe miejsce do życia.

Tabela 4 Bezrobotni zarejestrowani wg wykształcenia w powiatach z terenu KST-LGD[[5]](#footnote-5)

Wśród osób bezrobotnych na koniec roku 2020 we wszystkich analizowanych powiatach najwięcej osób poszukujących pracy stanowią zarejestrowani z najniższym wykształceniem i wykształceniem zawodowym zasadniczym. Po analizie powyższych danych oraz danych ze zrealizowanych naborów zauważono, że osoby bezrobotne stanowią 50% wszystkich osób, które założyły firmy, choć widoczny jest spadek zainteresowania osób bezrobotnych założeniem własnej firmy; w ostatnich latach było to 30% wniosków przeznaczonych do dofinansowania. Ponieważ poziom bezrobocia spada, można się spodziewać, że osoby bezrobotne będą stanowić mniejszość wśród beneficjentów i w związku z tym nie można ich wysoko premiować podczas oceny wniosków. Z przeprowadzonych wywiadów, informacji z konsultacji społecznych wynika również, że poziom bezrobocia wśród osób z najniższymi kwalifikacjami ma charakter powtarzalny tzn. osoby te cyklicznie podejmują prace na krótki okres. Zarejestrowani bardzo często korzystają jedynie z gwarantowanych przez PUP świadczeń ubezpieczeniowych, by móc podejmować pracę poza granicami kraju lub bez umowy o pracę. Nie powinni oni zatem stanowić głównych odbiorców działań KST-LGD.

Należy zauważyć, że w badanym okresie urzędy pracy prowadziły aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, przyznając bezzwrotne środki na otworzenie działalności gospodarczej, kierując bezrobotnych na szkolenia zawodowe, staże, roboty publiczne czy prace interwencyjne. Szkolenia, spotkania informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców, a w szczególności dla przyszłych przedsiębiorców na terenie KST-LGD są prowadzone również przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim.

1. **Przedstawienie działalności sektora społecznego.**

Teren objęty LSR Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania to obszar, na którym funkcjonuje wiele formalnych i nieformalnych organizacji społecznych, co zostało również podkreślone podczas spotkań
z mieszkańcami. Stowarzyszenia rejestrowane w KRS oraz zwykłe, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich to organizacje, dzięki którym kwitnie życie kulturalne na terenach miast i wsi. Według danych dostępnych na stronach internetowych gmin członkowskich oraz KRS w stosunku do roku 2015 o 56% wzrosła liczba organizacji pozarządowych. Największa liczba organizacji pozarządowych powstała w gminach: Kłodawa, Santok i Krzeszyce. Największy udział wśród organizacji działających na terenie KST-LGD mają stowarzyszenia - 56%, 19% stanowią OSP, a organizacje sportowe to nieco ponad 16% ogółu (w tym uczniowskie kluby sportowe stanowiące 2,4% ogólnej liczby organizacji) oraz 8,7% stanowią koła gospodyń wiejskich.

Tabela 4 Organizacje sektora społecznego z terenu KST-LGD, stan na dzień 28.12.2022r.[[6]](#footnote-6)



Każda z gmin członkowskich KST-LGD corocznie umożliwia organizacjom społecznym swojego regionu skorzystanie ze środków publicznych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadania te są realizowane na zasadzie otwartych konkursów ofert. Coraz częściej organizacje pozarządowe realizują projekty finansowane przeróżne fundusze unijne. Stają do konkursów ogłaszanych przez LGD, przez Ośrodek Działaj Lokalnie i z sukcesem realizują nawet projekty inwestycyjne. Przez co ich doświadczenie wzrasta, a organizacje staja się silniejsze. Nadal jednak duża liczba organizacji wykazuje małą aktywność, ponieważ brakuje im wsparcia merytorycznego. W czasie spotkania fokusowego z organizacjami III sektora uczestnicy podkreślali potrzebę wsparcia w pozyskiwaniu funduszy, prowadzeniu działalności, także pod względem finansowym oraz podnoszenia kompetencji członków. Z doświadczeń organizacji wynika, że napotykały one w trakcie realizacji na różne problemy, które wymagały merytorycznej konsultacji: prawnej, finansowej. W związku z tym organizacje oczekują stałego dostępu do tego typu usług.

Organizacje społeczne zwane również III sektorem odgrywają bardzo ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców. To dzięki nim społeczność w dużej mierze integruje się ze sobą, wzmacnia i wykorzystuje potencjał w niej drzemiący, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, zwiększa aktywność społeczną mieszkańców i pomaga w rozwiązywaniu problemów. To właśnie organizacje pozarządowe są najczęściej czynnymi uczestnikami różnego rodzaju imprez kulturalnych, świąt regionalnych, gminnych, powiatowych a w przypadku imprez sołeckich ich organizatorami. Stowarzyszenia w dużej mierze zrzeszają osoby zajmujące się wytwarzaniem rękodzieła, wypiekami, przygotowywaniem produktów kulinarnych, bardzo często zajmują się również promowaniem własnej działalności artystycznej w formie występów artystycznych zespołów śpiewaczych. Na szczególną uwagę zasługują Uniwersytety III wieku prężnie funkcjonujące w gminach Bogdaniec i Sulęcin i silnie wpływające na aktywność i integrację osób starszych.

Wartością dodaną ODL jest to, że już teraz organizacje tworzą nieformalną sieć, w ramach której wymieniają się informacjami i doświadczeniami. Należy wspierać dalsze sieciowanie organizacji pozarządowych, które jest korzystne dla całego środowiska ze względu na skuteczniejszą integrację różnych środowisk oraz sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacje chętnie sięgają po środki umożliwiające im wykonywanie remontów, zakup wyposażenia do miejsc spotkań i integracji mieszkańców.

Wykres 2 Ilość osób deklarujących chęć skorzystania ze środków pomocowych w ramach LSR na lata 2021 – 2027[[7]](#footnote-7)

Z zebranych przez nas danych podczas spotkań z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi jasno widać, że to właśnie III sektor jest bardzo aktywny i zamierza skorzystać z różnych dofinansowań (wykres nr 2). Należy stworzyć warunki ku temu, aby sektor społeczny mógł się nadal rozwijać.

1. **Wskazanie problemów społecznych.**

Problemy w sferze opieki społecznej dotykają również terenu KST-LGD. Zauważyć należy, że ogólna liczba rodzin, którym przyznano pomoc w roku 2020 w stosunku do roku 2014 bardzo zmalała, bo aż o 44,6%. Wszystkie gminy zanotowały spadek rodzin potrzebujących pomocy, a najbardziej zmniejszyła się ta liczba w gminach Deszczno, Kłodawa i Ośno Lubuskie. Natomiast najmniejszy spadek rodzin objętych pomocą społeczną widoczny jest w gminie Sulęcin (5,3%) i ta gmina ma nadal najwyższy wskaźnik rodzin zakwalifikowanych do wsparcia finansowego. W analizowanym okresie należy zauważyć ogólną poprawę sytuacji społecznej mieszkańców KST-LGD, mimo dwuletniej pandemii w kraju.

Z danych statystycznych wynika, iż najczęstszym powodem przyznawania pomocy rodzinom w gminach leżących na terenie objętym LSR są ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność oraz inne przyczyny wśród których przeważa długotrwała lub ciężka choroba.

Tabela 5 Powody przyznawania pomocy rodzinie (na podstawie decyzji) w roku 2020 na terenie gmin KST-LGD[[8]](#footnote-8).



Pomimo występujących problemów społecznych i gospodarczych regionu respondenci badania ankietowego przeprowadzonego przez KST-LGD uważają, że żyje im się dobrze w ich miejscowości. Dowodzi to, że mieszkańcy utożsamiają się ze swoją „małą ojczyzną”, a tak naprawdę brakuje im motoru do wspólnego działania.

Wykres 3 Badanie zadowolenia mieszkańców KST-LGD dotyczące życia w rodzinnej miejscowości[[9]](#footnote-9)



**IV. 5 Zasoby infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej.**

**I**nformacje otrzymane od samorządów gminnych pozwoliły na określenie infrastruktury ośrodków kultury i sportu, dających możliwości integracji lokalnej społeczności. W analizie posłużono się badaniami własnymi ze względu na fakt, że dane statystyczne dostępne w GUS nie odzwierciedlają stanu faktycznego infrastruktury, taką metodę sugerowali również mieszkańcy KST-LGD biorący udział w konsultacjach społecznych.

Wykres 4 Instytucje kultury / infrastruktura sportowa i rekreacyjna na obszarze KST-LGD[[10]](#footnote-10)

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, a także liczba ośrodków kultury w poszczególnych gminach, wydają się być na wystarczającym poziomie. Z danych zebranych od samorządów wynika, że wzrosła liczba obiektów infrastruktury kultury, sportu i rekreacji. Najbardziej, w stosunku do roku 2014, wzrosła liczba placów rekreacyjnych i placów zabaw, bo o 28%. Podobnie wzrosła liczba świetlic wiejskich o 24,5%. Z posiadanych przez nas danych wynika, że 69% miejscowości naszego obszaru posiada świetlice wiejskie. Jednakże mieszkańcy gmin skarżą się nie tyle na ich ilość, a dostępność. Tylko w 41% świetlic odbywają się regularne zajęcia, w 37% świetlic zajęcia odbywają się tylko sporadycznie, a w 24% nie ma zajęć. Wiele świetlic wiejskich nie jest wykorzystywanych ze względu na zbyt ubogą ofertę zajęć w nich prowadzonych, które są konsekwencją braku środków finansowych niezbędnych do zatrudnienia animatorów kultury. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim sal i świetlic znajdujących się w małych miejscowościach. Każda gmina posiada co najmniej jedną bibliotekę, a większości gmin, pomimo wielu inwestycji w ubiegłym okresie programowania, mieszkańcy wciąż zwracają uwagą na niewystarczającą ilość placów zabaw lub miejsc rekreacyjnych. Nowoczesne siłownie pod chmurką, place zabaw, boiska, biblioteki czy domy kultury usytuowane są najczęściej w dużych miejscowościach, siedzibach gmin. Niestety w sołectwach w dużej mierze place zabaw są małe, o niewystarczającym wyposażeniu w których brakuje przede wszystkim ławek i miejsc opieki nad dzieckiem. Problemu z dotarciem do ośrodków kultury nie mają osoby młode, zmotoryzowane, pracujące w większych miejscowościach, ale oni też są najmniej zainteresowani ofertą ośrodków kultury. Osoby starsze, mieszkające samotnie żyjące w ubóstwie są często pozbawione takiej możliwości. Problem stanowi dla nich niewystarczający dostęp do komunikacji publicznej czy złej jakości wiejskie drogi. Problemy zdrowotne osób starszych są również barierą niejednokrotnie nie do przeskoczenia, a przecież mieszkańcy z takimi problemami również potrzebują integracji.

Tabela nr 6 Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w latach 2020 – 2023[[11]](#footnote-11).



Średnia wartość wskaźnika G dla całego obszaru LGD zmniejszyła się w ciągu ostatnich trzech lat z 2,02 w 2020 roku do 1,83 w 2023 roku. Oznacza to, że Gminy mają coraz mniej pieniędzy na realizację celów innych niż niezbędne zaspokajanie potrzeb mieszkańców. A jak pokazuje wykres poniżej potrzeby mieszkańców dotyczące infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej są na pierwszym miejscu wśród wymienionych w ankietach zebranych na spotkaniach konsultacyjnych.

Realizując LSR należy zwrócić szczególną uwagę na realizację działań, których oczekują mieszkańcy.

Wykres 5 Potrzeby mieszkańców wg badania ankietowego KST-LGD [[12]](#footnote-12)

Od roku 2015 KST-LGD jest Członkiem wspierającym Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Związku Stowarzyszeń. Lubuski Sejmik Gospodarczy realizuje swoje założenia poprzez publiczne prezentowanie swojego stanowiska w sprawach dotyczących przedsiębiorców. Organizuje spotkania i fora gospodarcze, mające na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie reprezentatywnych opinii środowiska lubuskich przedsiębiorców i pracodawców.

W miesiącu listopadzie 2015r. Stowarzyszenie KST-LGD zostało jednym z Ośrodków Działaj Lokalnie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach, których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspierani będą mieszkańcy regionu KST-LGD wspólnie działający na rzecz swojej społeczności.

**IV. Wykazanie wewnętrznej spójności obszaru LSR (innej niż spójność przestrzenna).**

Obszar LGD jest to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów Ziemi Lubuskiej. Niewątpliwie największe jego bogactwo to liczne jeziora i lasy. Dzięki nim obszar LGD jest miejscem poszukiwanym przez turystów, którzy z jednej strony szukają możliwości uprawiania czynnego wypoczynku, z drugiej natomiast spokoju, ciszy, czystego powietrza i obcowania z przyrodą. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodniczo-historyczne oraz położenie przygraniczne obszaru turystyka ma szansę stać się głównym motorem jego rozwoju.

Znaczna większość mieszkańców z obszaru objętego LGD to ludność napływowa. Tym samym nie łączą ich wspólne korzenie ani wspólna historia. Widoczny jest jednak trend budowania własnej tradycji. Organizowane we wszystkich gminach LGD doroczne święta koncentrują się na promowaniu potraw przywiezionych z różnych części Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Niemiec itp. Na obszarze objętym LSR powstał konglomerat tradycji i legend, który przeradza się w tradycję Krainy Szlaków Turystycznych. Brak spójności historycznej przechodzi zatem w spójność opartą na wspólnie podejmowanych inicjatywach mających na celu rozwijanie i promowanie stosunkowo młodej tradycji lokalnej.

Teren gmin objętych LSR charakteryzuje duża spójność wewnętrzna, wynikająca z uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i gospodarczych. Wiele cech łączy obszar gmin objętych LSR: rzeźba terenu, duża lesistość, bogactwo flory i fauny leśnej, duża ilość obszarów podlegających szczególnej ochronie, jeziora, obiekty o dużej wartości historycznej i kulturowej oraz zabytki sakralne. Ważną cecha wspólną są organizowane we wszystkich gminach imprezy lokalnych, działalność licznych organizacji pozarządowych, słaba współpraca lokalnych środowisk oraz niewiele oddolnych inicjatyw wykraczających poza granicę gmin i sołectw, niska jakość infrastruktury społecznej, zły stan dróg gminnych, słaba baza do rozwoju turystyki, mimo bogactwa zasobów naturalnych (brak bazy noclegowej, słabe oznakowanie terenu, brak punktów informacji turystycznej).

Szczególny wpływ na rozwój obszaru objętego LSR mają następujące uwarunkowania:

* szczególne walory przyrodnicze i historyczne;
* wiele akwenów i cieków wodnych atrakcyjnych pod względem turystycznym;
* aktywność społeczna, której owocem są liczne imprezy regionalne zogniskowane wokół tradycji kulinarnych np. Jarmark Smakosza, Lubuskie Święto Chleba, Święto Pieczonego Kurczaka, Święto Sandacza, Dożynki, Lubuskie Miodobranie, Krzeszycka Jesień, Sulęciński Jarmark Koguci.

Wskazane cechy dały możliwość połączenia obszaru siecią szlaków tematycznych. Dalsza współpraca i wspólne plonowanie priorytetów pozwolą na wykorzystanie naturalnego potencjału obszaru przy jednoczesnym wsparciu niedostatecznej infrastruktury turystycznej oraz mobilizacji mieszkańców obszaru do zwiększenia aktywności i planowania wspólnych inicjatyw. Obszar LGD szczególnie atrakcyjny pod względem turystycznym jest istotny zwłaszcza ze względu na położenie przygraniczne. Z atrakcji regionu często i chętnie korzystają turyści niemieccy. Sieć szlaków turystycznych pozwoli turystom polskim i zagranicznym na kompleksowe zapoznanie się z obszarem objętym LSR, zapewniając również możliwość wyboru rodzaju atrakcji, które chcieliby poznać.

Tabela 6 Intensywność ruchu turystycznego na terenie KST-LGD - wskaźnik Schneidera w latach 2014, 2020 i 2021.

|  |
| --- |
| **Liczba osób korzystających z noclegów na obszarze LGD** |
| **Gmina/rok** | **Rok 2014** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2014** | **Rok 2020** | **Rok 2021** |
| **Ilość osób** | **Ilość osób** | **Ilość osób** | **Wskaźnik Schneidera** | **Wskaźnik Schneidera** | **Wskaźnik Schneidera** |
| Krzeszyce | 1098 | 562 | 648 | 23 | 12 | 13 |
| Lubniewice | 13920 | 7134 | 8226 | 438 | 227 | 262 |
| Sulęcin | 4790 | 2455 | 2830 | 30 | 16 | 18 |
| Torzym | 38776 | 19874 | 22916 | 560 | 295 | 342 |
| Bogdaniec | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Deszczno | 2674 | 953 | 1175 | 29 | 9 | 11 |
| Kłodawa | 3465 | 1235 | 1523 | 42 | 14 | 17 |
| Lubiszyn | 1670 | 595 | 734 | 24 | 9 | 10 |
| Santok | 3494 | 1246 | 1536 | 43 | 14 | 17 |
| Ośno Lubuskie | 12533 | 12047 | 14563 | 195 | 189 | 229 |

Jak można zauważyć intensywność ruch turystycznego na obszarze LGD bardzo mocno spadła w stosunku do roku 2014. Jest to spowodowane głównie pandemią. Jednocześnie optymistyczny jest niewielki wzrost liczby odwiedzających nas turystów w roku 2021. Przypuszcza się, że ta tendencja utrzyma się w latach następnych. Prawie wszystkie gminy zanotowały drastyczny spadek liczby turystów korzystających z noclegów, a najbardziej widoczne jest to w gminach przyległych do Gorzowa Wlkp., gdzie spadek ten kształtuje się na poziomie 127,5%. Jedyną gminą, w której stopień wykorzystania miejsc noclegowych wzrósł jest gmina Ośno Lubuskie, gmina przygraniczna, w której ważnym i znanym obiektem noclegowym jest pensjonat Afrodyta nastawiony głównie na turystów z Niemiec. Najwyższy wskaźnik intensywności ruchu turystycznego w gminach z terenu KST-LGD charakteryzuje gminę Torzym, Lubniewice oraz Ośno Lubuskie. W tych gminach przypada najwięcej turystów na 100 mieszkańców.

Wykres 7 Ilość obiektów świadczących usługi turystyczne na terenie KST-LGD (w szt.)[[13]](#footnote-13)

W porównaniu z poprzednim okresem programowania ilość obiektów świadczących usługi turystyczne wzrosła. Liczba obiektów noclegowych, z wyłączeniem agroturystycznych, wzrosła blisko o 123%, natomiast liczba obiektów agroturystycznych również wzrosła o blisko 85%. Najbardziej spektakularnie wzrosła liczba obiektów gastronomicznych, bo o 188%.

Niestety w zakresie turystki pozostaje jeszcze dużo do zrobienia. Wzdłuż licznych szlaków brakuje tablic informacyjnych, miejsc odpoczynku. Turyści oraz mieszkańcy narzekają na brak dostępności do zabytków i atrakcji przyrodniczych. Pomimo wielu jezior, które stanowią ogromny walor szczególnie w okresie letnim brakuje miejsc campingowych, czy też stanic dla wędkarzy. Na spotkaniach konsultacyjnych zgłoszono potrzebę powstawania wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz komercyjnych usług turystycznych. Na każdym ze spotkań mieszkańcy podkreślali konieczność powstania spójnego sytemu promocji turystycznej i punktu informacji.

* 1. **Wskazanie najważniejszych obszarów, na które może mieć wpływ LGD oraz wskazanie najważniejszych problemów, potrzeb oraz zasobów i potencjałów**

Tabela 8 Określenie obszarów interwencji oraz kluczowych grup docelowych poprzez wskazanie najważniejszych problemów, potrzeb oraz zasobów i potencjałów

|  |
| --- |
|  |
|   | **Problemy** | **Potrzeby** | **Potencjał/zasoby** | **Obszar interwencji** | **Grupy docelowe** |
| **1** | Niewystraczająca infrastruktura rekreacyjno-kulturalna, zwłaszcza w małych miejscowościach przez co, stają się one nieatrakcyjne do życia dla ludzi młodych i mało przyjazne do życia dla osób starszych | \* Zwiększenie liczby nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej lub remont już istniejących obiektów. \* Zagospodarowanie atrakcyjnych terenów na wsiach i przystosowanie ich do potrzeb mieszkańców pod kątem spedzana czasu wolnego.  | Atrakcyjne tereny do zagospodarowania . Dobra współpraca oraganizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym. Duża liczba organizacji pozarządowych.  | Wzmocnienie potencjału turystycznego na obszarze LGD | \* Mieszkańcy, zwłaszcza dzieci, młodzież oraz osoby starsze. \* Organizacje pozarządowe, \* samorząd gminny.  |
| Słaba oferta turystyczna pomimo wielu atrakcjyjnych turystycznie obszarów na trenie LGd oraz bogactwa przyrodniczego i historycznego. Możliwości naszego obszaru wciąż nie są wykorzystane. Brakuje miejsc noclegowych, obiektów gastronomicznych.  | Zwiększenie potencjału obiektów noclegowych i gastonomicznych, okołoturystycznych i rozrywkowych.  | Atrakcyjny turystycznie obszar, czyste, w małym stponiu przekształcone środowisko. Duża liczba miejsc ciekawych przyrodniczo i historycznie. Wytyczone szlaki rowerowe | \* osoby fizyczne, przedsiębiorcy |
| Brakuje spójnych działań w zakresie skutecznej promocji całego obszaru.  | Wypracowanie skutecznych sposobów promocji całego obszaru.  | \* mieszkańcy obszaru LGD |
| Brak oznaczeń miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym szlaków turystycznych (rowerowych, konnych, pieszych i innych) | Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym szlaków turystycznych | \* mieszakańcy obszaru LGD, \*samorządy gminne  |
| Brak lub mało atrakcyjna infrastruktura tuystyczna wspierająca rozwój turysyki na obszarze LSR.  | Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej lub renowacja już istniejącej.  |
|  |
| **2** | Brak działań służących rozwojowi osobistemu mieszkańców, ale też rozwojowi aktywizacji społecznej. Po okresie pandemii ludzie zamknęli się w dodmach, szczególnie osoby starsze i mocno spadła aktywnośc mieszkańców i chęć do podejmowania działań.  | Organizacja warsztatów i kursów dla dorosłych oraz osób starszych w celu rozwoju różnych umiejętności i wykorzystania ich dla dobra społecznego.  | Wiele miejscowości dysponuje miejscem odpowiednim do organizacji spotkań (świetlice, szkoły, remizy strażackie i inne). Aktywne organizacje pozarządowe.  | Włączenie społeczne mieszkańców obszaru LGD | \* Mieszkańcy, zwłaszcza dzieci, młodzież oraz osoby starsze. \* Organizacje pozarządowe, \* samorząd gminny.  |
| Niewystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży w małych miejscowościch.  | Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży wspierająca ich rozwój i pomagająca konsteuktywnie spędzac czas wolny.  |
| Niewystarczająca liczba wydarzeń integracyjnych dla lokalnych społeczności. | Ogranizacja różnorodnych wydarzeń integrujących lokalną społeczność.  |

Obszar LGD ma wysoki potencjał turystyczny, na którym opiera się w dużej mierze życie społeczne i gospodarcze mieszkańców. Dzięki swojemu korzystnemu położeniu, licznym walorom przyrodniczym i czystemu środowisku obszar jest atrakcyjny turystycznie, ale też, jak podkreślają w ankietach mieszkańcy jest dobrym miejscem do życia. Odpowiednie inwestowanie w podniesienie wartości tego obszaru i dla turystów i dla mieszkańców przyczyni się do rozwoju wszystkich naszych gmin wiejskich czy miejsko-wiejskich. Zwiększą się możliwości rozwoju przedsiębiorczości opartej o branżę turystyczną i okołoturystyczną. Podniesie się poziom zadowolenia mieszkańców, co zahamuje odpływ, zwłaszcza ludzi młodych do miast. Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym oraz w rozwój osobisty osoby do 25 roku życia znajdą w swoich miejscowościach takie same lub zbliżone możliwości kształcenia ważnych życiowo umiejętności oraz różne formy spędzania czasu wolnego. Da im to możliwość lepszego startu w dorosłość, ale też zmieni postrzeganie wsi. Ożywienie życia społecznego, również poprzez inwestycje infrastrukturalne pozwoli młodym ludziom zapamiętać wieś jako ciekawe i rozwojowe miejsc do życia. Nawet jeśli wyjadą na pewien czas do miasta, to być może powrócą na wieś, która oprócz czystego powietrza i przyrody będzie atrakcyjnym pod względem gospodarczym, infrastrukturalnym i nowoczesnym miejscem. Aby taki cel osiągnąć ta Strategia Lokalnego Rozwoju zakłada inwestowanie przede wszystkim w podniesienie poziomu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i służącej mieszkańcom oraz wspieranie w rozwoju ludzi młodych, ale także seniorów. Nie ulega wątpliwości, że problem starzenia się społeczeństwa dotyka również naszego obszaru. W LSR zostały zaplanowane działania skierowane do osób starszych bądź w celu integracji społecznej tych osób. Seniorzy na obszarach wiejskich napotykają na szereg trudności, głównie komunikacyjnych i z dostępem do usług, ale także, co podkreślali nasi ankietowani nie mają szans rozwoju zamknięci w swoich domach. Nasza LSR uwzględniła ich problemy proponując liczne zajęcia i warsztaty w ramach EFS, ale też inwestycje infrastrukturalne sprzyjające wyjściu osób starszych z domu i podjęcie aktywności, ponieważ senior aktywny to senior potrzebny i właśnie poczucie tej ważności wśród seniorów chcemy wzbudzić.

Nasze działania nie będą się skupiać wyłącznie na ludziach młodych i seniorach. Przewidujemy bardzo dużo działań integracyjnych dla ogółu społeczeństwa. Wspieranie integracji społecznej na obszarze LGD jest jednym z naszych priorytetów.

Obszar LSR, mimo wielu punktów wspólnych wymaga stałych działań promocyjnych i integracyjnych, szczególnie po okresie pandemii. Zamierzamy zintensyfikować prace naszego Stowarzyszenia organizując wydarzenia i uczestnicząc w życiu lokalnych społeczności. Jedną z form tych działań będzie realizacja projektu własnego.

1. Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na dzień 31.12.2020 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na dzień 31.12.2020r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na dzień 31.12.2020r. [↑](#footnote-ref-3)
4. Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na dzień 31.12.2020r. [↑](#footnote-ref-4)
5. Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na dzień 31.12.2020r. [↑](#footnote-ref-5)
6. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronach internetowych gmin członkowskich oraz KRS. [↑](#footnote-ref-6)
7. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiety [↑](#footnote-ref-7)
8. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gmin za rok 2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. [↑](#footnote-ref-9)
10. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminnych KST – LGD, stan na dzień 31.12.2022r. [↑](#footnote-ref-10)
11. Źródło: Dane GUS za lata 2020-2023 [↑](#footnote-ref-11)
12. Badanie ankietowe własne KST-LGD badające problemy mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania. [↑](#footnote-ref-12)
13. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KST – LGD. [↑](#footnote-ref-13)