Projekt analizy SWOT dla obszaru AJ

|  |  |
| --- | --- |
| **MOCNE STRONY** | **SŁABE STRONY** |
| Bogate i zróżnicowane walory historyczne i kulturowe, w tym o charakterze  wieloprzestrzennym – Dolina Pałaców i Ogrodów | Ujemny przyrost naturalny |
| Dziedzictwo wielokulturowe | Trwałe migracje, w tym odpływ wykwalifikowanej kadry z obszaru AJ |
| Duży potencjał środowisk twórczych | Duża liczba zabytków w złym stanie technicznym na obszarze AJ |
| Niska liczba osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem | Niedostosowanie jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy. |
| Atrakcyjne położenie na styku trzech państw, korzystne w stosunku do zagranicznych rynków zbytu, bliskość dużych centrów miejskich  (Wrocław, Drezno, Berlin, Praga) | Spadek aktywności zawodowej osób w wieku 50+ |
| Wysoka atrakcyjność turystyczna i potencjał rozwojowy obszaru | Brak silnego ośrodka akademickiego |
| Dostępność atrakcyjnych terenów pod rozwój funkcji gospodarczych, w tym turystycznych i mieszkaniowych | Brak oferty edukacyjnej dla osób dorosłych zainteresowanych podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych |
| Występowanie różnorodnych rezerw zasobów naturalnych, w tym wód termalnych | Niezadowalające wskaźniki dostępności do placówek wychowania przedszkolnego i żłobkowego |
| Zróżnicowany profil gospodarczy Aglomeracji Jeleniogórskiej | Niewystarczający poziom rozwoju pomocy społecznej dla osób starszych w stosunku do rosnących potrzeb związanych ze starzeniem się społeczeństwa |
| Rozbudowana branża turystyczna i okołoturystyczna | Niskie wyniki nauczania stwierdzone egzaminami zewnętrznymi |
| Integracja działań gmin AJ w zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej i adaptacji do zmian klimatu | Niewystarczająca w stosunku do potrzeb i zmian demograficznych infrastruktura i sfera usług opiekuńczych |
| Różnorodna infrastruktura sportowa i turystyczna | Niedobory ilościowe pracowników słabiej wykwalifikowanych w ośrodkach koncentracji przemysłu i usług |
| Bogate i zróżnicowane walory przyrodnicze i krajobrazowe, w tym o charakterze  wieloprzestrzennym − park narodowy oraz parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, Kraina Wygasłych Wulkanów | Niski potencjał naukowo – badawczy lokalnych uczelni wyższych i poziom współpracy B+R w sferze gospodarki |
| Duża aktywność władz lokalnych w podejmowaniu współpracy zewnętrznej i wewnętrznej | Dysproporcje w rozwoju gospodarczym gmin AJ |
| Rozbudowana współpraca międzyregionalna  i międzynarodowa | Słabe powiązania transportowe na obszarze AJ oraz z głównymi ośrodkami miejskimi kraju i państw ościennych |
| Dobre warunki geograficzne do wzrostu produkcji energii z OZE (fotowoltaika, energia wodna, geotermia) | Niedostateczna przepustowość sieci infrastruktury transportowej, degradacja istniejących sieci |
| Wysoki procent pokrycia terenów Planami Zagospodarowania Przestrzennego | Niewykorzystany potencjał istniejących linii kolejowych, znaczna degradacja linii |
| Aktywność mieszkańców i władz samorządowych na rzecz realizacji projektów rewitalizacyjnych | Brak nowoczesnych centrów integracji transportu publicznego oraz parkingów buforowych w centrach turystyki górskiej |
|  | Nieadekwatny do potrzeb i potencjału obszaru AJ poziom inwestycji w infrastrukturę rekreacyjno- sportową |
|  | Wysoki odsetek obszarów zdegradowanych wymagających rewitalizacji |
|  | Zróżnicowany poziom zaspokojenia potrzeb  w dziedzinie infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej |
|  | Wysoka energochłonność budynków z dużym odsetkiem nieekologicznych źródeł ciepła |
|  | Brak efektywnej instalacji do przetwarzania wytworzonych odpadów komunalnych |
|  | Zbyt niski udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych. |
|  | Niski poziom e-usług |
|  | Brak dobrze przygotowanej i zintegrowanej sieci dróg i tras rowerowych pełniących funkcje turystycznei transportowe |
|  | Zły stan powietrza w sezonie grzewczym na terenach zabudowanych, w tym na obszarze strefy uzdrowiskowej |
|  | Nadmierna zabudowa na obszarach o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych i silna suburbanizacja |
|  | Niski udział innowacyjnych technologii w sektorze MŚP |
|  | Niskie dochody samorządów skutkujące ograniczeniem możliwości finansowania inwestycji |
| **SZANSE** | **ZAGROŻENIA** |
| Popyt na usługi sanatoryjne i opiekuńcze | Niekorzystne trendy demograficzne, starzenie się  społeczeństwa |
| Zmiany w modelu organizacji pracy w kierunku rozwiązań elastycznych, w tym pracy zdalnej | Marginalizacja społeczna na obszarach wiejskich  i poprzemysłowych |
| Rozwój branży turystycznej oraz nowych  specjalistycznych usług medycznych. | Wzrost pozycji konkurencyjnej sąsiednich lub dale położonych aglomeracji jako potencjalnych miejsc zamieszkania, pracy i wypoczynku |
| Rozwój transgranicznych przedsięwzięć turystycznych | Postępująca degradacja społeczna w wyniku pogarszających się procesów gospodarczych |
| Znaczne dokapitalizowanie bazy uzdrowiskowej | Wzrost konkurencyjności terenów inwestycyjnych, w tym turystycznych zarówno w Polsce, jaki i za granicą |
| Rozwój unijnych i krajowych rynków zbytu | Zwiększająca się polaryzacja stopnia rozwoju  gospodarczego regionu |
| Realizacja dużych projektów inwestycyjnych o znaczeniu ponadregionalnym | Rosnące dysproporcje w rozwoju gospodarczym regionu |
| Popyt zewnętrzny na wytwarzane na terenie AJ dobra i usługi | Zahamowanie rozwoju gospodarczego w związku z niekorzystnymi zmianami rynkowymi i sytuacją geopolityczną |
| Wzrost inwestycji ulokowanych na obszarze AJ | Niedostateczne uwzględnienie potrzeb  transportowych AJ w krajowej polityce  transportowej |
| Ustalenie potencjału wykorzystania  zasobów wód termalnych | Zbyt długi czas dojazdu do ośrodka wojewódzkiego  i ośrodków krajowych |
| Zwiększone zapotrzebowanie na wykorzystanie  regionalnych złóż kopalin użytecznych | Degradacja środowiska naturalnego w związku z niekontrolowanym napływem turystów i rozwojem usług dla nich |
| Rozwój transportowych powiązań wewnątrzkrajowych i międzynarodowych | Globalne zagrożenia związane z postępującymi zmianami klimatycznymi |
| Rozwój i wykorzystanie nowych technologii energetycznych bazujących na źródłach czystej energii | Ograniczanie znaczenia Jeleniej Góry w skali kraju  i regionu poprzez likwidację lub ograniczanie  jej funkcji zewnętrznych |
| Rozwój technologii informatycznych i ich wykorzystania w systemach zarządzania zasobami komunalnymi | Niska rozpoznawalność obszaru AJ |
| Wdrażanie działań na rzecz cyfryzacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu | Silna presja osadnicza na tereny o wysokich walorach krajobrazowych, w tym na terenach górskich |
| Wzrost świadomości społeczeństwa dotyczący kwestii wpływu człowieka na środowisko, przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu i potrzeby ochrony walorów przyrodniczych | Zmniejszanie możliwości finansowania inwestycji  publicznych i pogarszająca się sytuacja finansowa  gmin |
| Realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu, wspieranie transformacji w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej we wszystkich sektorach, z oddzieleniem wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów | Niewystarczający poziom środków finansowych  na rewitalizację oraz działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu (środowiska) |
| Wzrost znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w unijnej i krajowej polityce rozwoju |  |
| Uporządkowanie systemu planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym. |  |
| Możliwość wsparcia z funduszy UE znaczących dla rozwoju subregionu inwestycji |  |