## Výroční zpráva Regionální stálé konference (RSK) pro území Kraje Vysočina za rok 2019

* 1. ***Úvod***

Regionální stálá konference je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze, do kterého aktivně vstupuje a svou činností by měla přispívat k naplnění tohoto konceptu v rámci aktuálně běžícího programového období 2014-2020, ale i připravovaného po roce 2020. Tematický záběr RSK se v čase postupně rozšiřuje i mimo problematiku ESI fondů.

Cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK, jejích pracovních skupin a sekretariátu v průběhu roku 2019 s ohledem na role stanovené statutem RSK, zhodnotit efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci, ať už v rámci RSK, s jednotlivými řídicími orgány programů ESI fondů či s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) jakožto subjektem odpovědným za naplnění konceptu územní dimenze, identifikovat realizované kroky vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK a rovněž rizika spojená s činností RSK včetně plánu rozvoje fungování RSK, mj. eliminujícím stanovená rizika.

Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se zejména o Odbor regionální politiky MMR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování RSK a rovněž mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze. Zpráva může poskytnout zpětnou vazbu i dalším řídícím orgánům (např. Ministerstvu školství, mládeže a sportu jako řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ve vazbě ke krajským a místním akčním plánům rozvoje vzdělávání). V neposlední řadě bude zpráva součástí monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc (OP TP), z něhož je finančně podpořena činnost RSK.

Zpráva vychází zejména ze zápisů z jednání RSK, zápisů z jednání pracovních skupin RSK a zpráv o realizaci projektů podpořených v rámci OPTP, projektu reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000055 „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“. a navazujícího projektu reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000124 „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“.

* 1. ***Přehled aktivit RSK***

Regionální stálá konference prostřednictvím sekretariátu plnila úkoly vzešlé z Národní stálé konference (NSK), řídících orgánů operačních programů, popř. ze strany MMR, které plní funkci koordinátora agendy územní dimenze. Primární úkoly spočívaly v aktualizaci krajských záměrů pro potřeby Národního investičního plánu (NIP), v přípravě a připomínkovaní strategických dokumentů ve vazbě na příští programovací období 2021+ (Strategie rozvoje Kraje Vysočina, státní Koncepce rozvoje venkova, Strategie regionálního rozvoje 2021+ a její akční plán, Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 apod.), v přípravě Národní strategie regenerace brownfields, definování bariér čerpání nebo připomínek k nastavení výzev u některých operačních programů či programů státu a informováním potenciálních žadatelů. RSK byla také průběžně seznamována se stavem prací na příští programovací období EU 2021-2027 včetně pozic územních partnerů, o přípravě integrovaných nástrojů a o novém pojetí Regionálního akčního plánu.

V roce 2019 se uskutečnila celkem 2 **zasedání RSK**. Následuje jejich výčet včetně popisu hlavních témat, kterými se jednání zabývala:

* 16. zasedání RSK dne 2. 4. 2019

Mezi hlavní projednávané body 16. zasedání patřilo schválení Výroční zprávy o činnosti RSK za rok 2018 a Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu za rok 2018. Dále v rámci jednání zazněly informace o stavu čerpání v operačních programech a k přípravě ČR na programové období EU po roce 2020, aktuální informace o realizaci integrovaných nástrojů v Kraji Vysočina (strategie CLLD, IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace) a další aktuální témata.

* 17. zasedání RSK dne 17. 9. 2019

Na svém 17. zasedání se RSK věnovala stavu vyjednávání a přípravy společné zemědělské politiky EU po roce 2020, dopadům čerpání fondů EU na rozvoj území Kraje Vysočina a schválení 3. aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. V průběhu jednání byly rovněž představeny aktuální informace o realizaci integrovaných nástrojů v Kraji Vysočina (strategie CLLD, IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace), dopady čerpání ESIF na rozvoj území kraje a další aktuální témata.

Při RSK je ustaveno celkem 7 **tematických pracovních skupin**, které se dle potřeby podrobněji věnují příslušným tematickým oblastem a projednávají aktuální otázky k danému tématu ve vazbě na řešení rozvojových potřeb regionu. Jedná se o pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“, „Doprava“, „Životní prostředí“, „Zdravotnictví a sociální věci“, „IT a veřejná správa“, „Cestovní ruch“ a „Venkov“.

V roce 2019 proběhlo:

* 3. zasedání pracovní skupiny „Venkov“ dne 22. 5. 2019

Pracovní skupina se na tomto zasedání zabývala aktuálními záležitostmi rozvoje venkova, mezi nimi Memorandum o krajské spolupráci mezi Krajem Vysočina a Sdružením místních samospráv ČR, spolupráce s místními akčními skupinami a koncept Smart Village či aktuální informace k průběhu a hodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2019. Důležitým bodem jednání byly též mimořádné dotace do lesů v souvislosti s problematikou řešení kůrovcové kalamity a dlouhodobého sucha na Vysočině.

* Pracovní skupina „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“

Pracovní skupina se ve 2. polovině srpna 2019 věnovala aktualizaci Rámce pro investice do infrastruktury, který je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. Schvalování aktualizace probíhalo formou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické pošty.

Úkolem PS „Cestovní ruch“ je každoročně vyhodnotit soulad projektů z Kraje Vysočina předložených do programu MMR „Národní program podpory cestovního ruchu“. Zástupce pracovní skupiny zpracoval toto vyhodnocení i v roce 2019 a bylo zasláno na MMR.

Informace o RSK a pracovních skupinách (aktuální složení, zápisy z jednání, podkladové materiály) jsou k dispozici též na oficiálních stránkách Kraje Vysočina pod odkazem [http://www.kr-vysocina.cz/rsk](http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stala-konference/ds-302861/p1=70911).

V rámci své činnosti RSK dále v roce 2019 zaštítila realizaci **odborných seminářů a konferencí**, jejichž cílem bylo informovat partnerské subjekty v území o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby území a diskutovat aktuální otázky a témata související s rozvojem regionu. Jednalo se o:

* Konference „Dotační příležitosti pro obce na rok 2019 II“ dne 7. 1. 2019

V rámci konference byli účastníci seznámeni s aktuálními informacemi o činnosti RSK, přípravě RAP a s aktuálními možnostmi čerpání v Operačním programu Životní prostředí (kotlíkové dotace, otevřené a připravované výzvy pro obce). Doplňkově v rámci programu zazněly informace k dotační politice Kraje Vysočina na rok 2019. Semináře se zúčastnilo 193 zástupců obcí, od těch nejmenších až po Statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů a místních akčních skupin působících na Vysočině.

* Seminář pro dobrovolné svazky obcí dne 5. 3. 2019

Seminář byl uspořádán ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR pro zástupce dobrovolných svazků obcí a mikroregionů působících na Vysočině. V rámci programu byly účastníkům představeny aktuální informace o činnosti RSK a informace z národní úrovně a od územních partnerů ve vazbě na přípravu na programové období EU po roce 2020 (Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+). Dále se seminář věnoval dosavadním zkušenostem a dobré praxi z fungování Center společných služeb, která pracují pro dobrovolné svazky obcí v rámci pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Semináře se zúčastnilo 27 osob.

* Seminář k problematice obnovy a rozvoje venkova dne 5. 4. 2019

Seminář byl určen zástupcům především menších obcí v regionu a zaměřil se na aktuální dotační příležitosti pro financování rozvoje venkova, a to v rámci strategií CLLD, Evropského regionu Dunaj-Vltava či místní Agendy 21. Další představená témata zahrnovala činnost Spolku pro obnovu venkova ČR či soutěž Vesnice roku 2019. Semináře se zúčastnilo 55 osob.

* Seminář k problematice brexitu dne 30. 10. 2019

Na seminář přijali pozvání zástupci Úřadu vlády ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kteří přiblížili současnou situaci a varianty dalšího vývoje a nastínili možné dopady brexitu na Českou republiku, zejména na činnost firem. Seminář byl určen zástupcům odborné veřejnosti a podnikatelského sektoru a zúčastnilo se jej 20 osob.

* Konference „Dotační příležitosti pro obce na rok 2020“ dne 6. 11. 2019

Konference byla uspořádána ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR a Státním fondem životního prostředí ČR a zaměřila se na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí. V rámci programu zazněly aktuální informace ke 3. vlně tzv. kotlíkových dotací a příklady úspěšných projektů, které na Vysočině podpořil Integrovaný regionální operační program. Zástupkyně MMR ČR dále představila národní dotační programy k podpoře obnovy a rozvoje venkova a zástupci Státního fondu životního prostředí ČR pohovořili o dotačních možnostech pro řešení problematiky dlouhodobého sucha a zásobování vodou. Konference se zúčastnilo 125 starostů, zástupců místních akčních skupin a mikroregionů působících na Vysočině.

Činnost RSK je po organizační, administrativní a koordinační stránce zajišťována **sekretariátem RSK**, kterým je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (ORR). Od 1. 3. 2016 jsou činnosti sekretariátu RSK zabezpečovány s finanční podporou OP TP (Kohezní fond, státní rozpočet). Sekretariát RSK zajišťuje zejména následující okruhy činností:

* organizační a administrativní zabezpečení chodu RSK a pracovních skupin
* příprava a organizace zasedání RSK a pracovních skupin
* příprava, distribuce a administrace odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních skupin
* vedení a archivace související dokumentace
* mapování absorpční kapacity subjektů z regionu, sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz, studií, projektových záměrů apod.), vč. přenosu těchto informací na národní úroveň (MMR)
* zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace RAP, vč. zajištění přenosu informací na národní úroveň (NSK, MMR)
* podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání
* zpracování, vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů RAP
* účast na pravidelných setkáváních sekretariátů RSK se zástupci Odboru regionální politiky MMR

Pracovníci sekretariátu RSK se dále jako zástupci Kraje Vysočina pravidelně účastní zasedání řídících výborů MAP, v rámci kterých zástupci relevantních partnerů z území projednávají podklady a návrhy ke tvorbě, realizaci a vyhodnocování tzv. strategických rámců MAP.

**Komunikace s řídícími orgány operačních programů (ŘO OP)** probíhá zejména prostřednictvím MMR, případně NSK, dále pak u příležitosti společných jednání sekretariátů a zástupců ŘO OP. Zástupce ŘO OP či zprostředkujících subjektů, zejména Centra pro regionální rozvoj (CRR), rovněž zveme na jednání RSK či pracovních skupin RSK k představení aktuálně řešených záležitostí a k diskusi s regionálními partnery. Sekretariát regionální stálé konference (tj. ORR) pro potřeby ŘO OP prioritizoval a aktualizoval sesbírané bariéry k výzvám pro zbývající alokace specifických cílů OP 2014 – 2020. Ve spolupráci s MMR, dále probíhalo šíření informací o IROP SC 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ formou distribuce letáků z důvodu zvýšení zájmu o tento SC.

ŘO OP jsou napřímo oslovovány dále v případech, kdy RSK uloží sekretariátu zajistit odpověď na konkrétní dotaz, který vzešel v průběhu zasedání či diskuse na RSK. Právě na základě takové diskuse zástupkyně ministerstva zemědělství představila na jednání RSK stav vyjednávání a přípravy společné zemědělské politiky EU po roce 2020.

**Komunikace s MMR** dále probíhá prostřednictvím pravidelných setkání zástupců sekretariátů RSK s odborem regionální politiky MMR. Zástupci MMR se účastní zasedání RSK. V rámci průběžné komunikace s MMR ČR zajišťoval sekretariát RSK zpracování podkladů/připomínek/zpětné vazby mj. v těchto oblastech:

* aktualizace databáze starostů a místostarostů pro potřeby MMR, respektive pro aktualizaci karty obce na webu [www.risy.cz](http://www.risy.cz)
* připomínkování návrhu aktualizace Národní strategie regenerace brownfields (NSRB)
* připomínkování analytické a návrhové části Koncepce rozvoje venkova
* připomínky ke změně statutu RSK a budoucí podobě RSK
* dotazníkové šetření k procesní evaluaci územní dimenze, která se zabývá zhodnocením nastavení metodických pokynů a konkrétní koordinace implementace a monitoringu územní dimenze.
* připomínkování SRR 21+ a jejího akčního plánu na roky 2021-22
* příprava a kategorizace záměrů subjektů z regionu pro akční plán SRR 21+
* příprava Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2021-2027
* připomínkování Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020
* příprava nastavení nové podoby Regionálního akčního plánu
* zpracování informací o krajských dotačních titulech pro státní dotační rozcestník na [www.risy.cz](http://www.risy.cz)

**Komunikace s dalšími kraji** se týkala zejména přípravy na nové programovací období EU 2021+. Dochází k pravidelným čtvrtletním setkáním zástupců odborů regionálních rozvojů kraje i za účasti zástupců MMR. V rámci těchto setkání jsou zástupci krajů informování o pozicích AK ČR i dalších územních partnerů k přípravě na nové programovací období. Probíhala zejména diskuze ohledně přípravy nové podoby RAP a nastavení integrovaných nástrojů, k přípravě nových operačních programů a k vhodnému uchopení územní dimenze v novém období.

**Komunikace s územím** probíhá primárně ve vazbě na zjišťování absorpční kapacity území, bariér čerpání operačních programů a odhalování bílých míst nepokrytých finančními zdroji zejména ze strany státu. Aktualizace RAP v roce 2019 neproběhla.

Komunikaci s územím je třeba i nadále rozvíjet a motivovat subjekty tak, aby byly ochotny i nadále informovat průběžně sekretariát RSK o svých záměrech a aktivně se zapojit do diskuse o nastavení OP a dotačních titulech státu (DT). Klíčové je, aby subjekty z území se dozvěděly, co se s jejich záměry bude dít, a k čemu sběr slouží. Pro větší ochotu poskytovat tyto informace sekretariát RSK uvítal úpravu rozsahu dotačních titulů MMR pro rok 2019 zejména programu „Podpora rozvoje regionů“, kdy mnohé dotační tituly byly nastaveny (rozšířeny) na základě mapování abkap v území a nyní více odpovídají poptávce subjektů z regionu.

***3. Dobrá praxe***

Pro zvýšení povědomí o roli a významu RSK se snažíme primárně využívat oficiální internetové stránky Kraje Vysočina. V sekci „Regionální stálá konference“ jsou průběžně zveřejňovány pozvánky, zápisy a podkladové materiály z jednání jak RSK, tak jejích pracovních skupin, a aktuální informace týkající se zpracování a aktualizací RAP či prezentace z proběhlých seminářů. Pro informování klíčových aktérů jsou dále využívány např. tiskové zprávy o důležitých připravovaných či realizovaných aktivitách. Aktivity kolem RSK se snažíme šířit i na dalších platformách či setkáních, které přímo nesouvisí s činností RSK – např. pravidelná setkávání ORR KrÚ s pracovníky obcí s rozšířenou působností apod.

Za cestu správným směrem považujeme přípravu jednotné databáze na projektové záměry subjektů z území, kterou budou moci využívat všechny kraje. Každý kraj do této doby používal svůj vlastní systém a rozsah sledovaných údajů o projektech nebyl vždy porovnatelný. V roce 2019 probíhala diskuze s MMR na úrovni sekretariátů RSK, ohledně nastavení tohoto systému. Avšak vlivem složitosti procesního řízení související se zadáním veřejné zakázky na výběr dodavatele se ho v tomto roce nepodařilo spustit. Předpokládané spuštění systému je plánováno v létě 2020.

Sekretariát RSK pokračoval v roce 2019 v zasílání informací nositelům projektových záměrů, které máme evidované, ohledně jejich možného financování z dostupných dotačních zdrojů (zejména DT státu). Naší snahou je zvýšit motivaci nositelů záměrů poskytnout nám informace o svých projektech formou „něco za něco“. Mnohé informace o dotačních příležitostech jsou rozesílány i kompletně na všechny obce – buď prostřednictvím hromadného e-mailu nebo prostřednictvím informace v krajském Zpravodaji.

Pro lepší informovanost o podmínkách čerpání v příslušných výzvách a přípravu kvalitních projektů se snažíme využít příslušné zástupce ŘO OP či jejich zprostředkujících subjektů. Úzká spolupráce byla navázána zejména s pobočkou CRR ČR. Ve spolupráci s dalšími ŘO jsou pořádány odborné semináře pro územní partnery – potenciální žadatele k aktuálním záležitostem. RSK zaštítila např. seminář pro malé obce, kde přijali pozvání zástupci MMR a SFŽP.

Zástupci kraje (sekretariátu RSK) se účastní i setkávání zástupců nositelů MAP, které má v regionu v gesci Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV), kde se snaží přenést na realizátory MAP aktuální informace z realizace KAP, činnosti RSK či přípravy na programovací období po roce 2020.

V roce 2019 zahájil sekretariát RSK zpracování pravidelných čtvrtletních monitorovacích zpráv o čerpání prostředků EU v období 2014-2020 vycházejících z dat z MS 2014+. Zpráva slouží jako informační materiál o stavu čerpání prostředků EU subjekty z Vysočiny v členění dle operačních programů. Zprávy jsou dostupné na <https://www.kr-vysocina.cz/monitoring-cerpani-dotaci-eu-v-programovem-obdobi-2014-2020/ds-304327/archiv=0&p1=70911>.

Zástupci sekretariátu ve spolupráci s ORR KrÚ se snaží být také zapojení do zpracování nejrůznějších analytických a koncepčních dokumentů, které na úrovni kraje vznikají a jsou využitelné pro další práci s územím. Za rok 2019 jmenujme například využití tzv. geolokačních dat mobilního operátora, kdy vznikla Analýza návštěvnosti kraje, která může sloužit k ověření nabídky v cestovním ruchu. Informace o vybavenosti především venkovských obcí byly získány díky datům z mapování Svazu místních samospráv. Ve spolupráci s hospodářskou komorou byla zpracována databáze průmyslových podniků v kraji, jež posloužila jako podklad pro zpracování Katalogu firem Kraje Vysočina

Osvědčila se nám i neformální výměna informací a zkušeností mezi pracovníky sekretariátů RSK z jiných krajů.

***4. Rizika činnosti RSK a naplňování rolí RSK a sekretariátu RSK***

Níže je uvedeno 5 nejvýznamnějších rizik týkajících se fungování RSK a činnosti sekretariátu RSK. Všech 5 rizik identifikovaných za rok 2019 je stejných jako v roce 2018, meziročně nebyly vyhodnoceny zásadní změny v obsahu rizika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název rizika** | **Popis rizika** | **Pravděpodobnost**  **(1-5)** | **Dopad**  **(1-5)** | **Významnost**  **(P \* D)** |
| **1. Public relations RSK v rámci regionu** | Malé povědomí o roli, činnosti a významu RSK v regionu; slabý přenos aktuálních a relevantních informací mezi všemi úrovněmi (sRSK-členové RSK-subjekty v území) | 2 | 3 | 6 |
| **2. Aktivita subjektů z regionu** | Nezájem subjektů z regionu o zapojení se do činností kolem RSK; zejména ve vazbě na sběr absorpční kapacity pro tvorbu RAP či NIP a nastavení OP a DT státu | 3 | 4 | 12 |
| **3. Metodická pomoc ze strany MMR a související koordinační činnost** | Neposkytování odborné koordinační a metodické pomoci ze strany MMR; nepřenášení informací v rámci MMR a s dalšími ministerstvy | 1 | 4 | 4 |
| **4. Aktivita členů RSK** | Malá aktivita členů RSK jak vůči sekretariátu RSK, tak i přímo na RSK; nepřenášení informací zástupců zastřešujících institucí na zastupované organizace. | 4 | 3 | 12 |
| **5. Využívání výstupů RSK na národní úrovni** | Slabé využívání výstupů RSK (zejména RAP či NIP) ze strany ŘO OP a ministerstev při nastavení OP a DT státu, popř. dalších nástrojů regionální politiky; neakceptace doporučení a výstupů ze strany RSK na národní úrovni; neexistence pozitivních příkladů | 2 | 5 | 10 |

Vyhodnocení rizik:

**Public relations RSK v rámci regionu**

Sekretariát RSK realizuje určité rozvojové činnosti směrem do území (např. monitoring záměrů, zjišťování abkap, monitoring čerpání z ESIF Fondů, spolupráce nejrůznějších subjektů, práce tematických PS apod.). I když je v rámci všech těchto činnosti zmiňována publicita ve vazbě na RSK, jde mnohdy o činnosti, které by probíhali i bez existence RSK a ze strany subjektů z území je obtížné si tyto činnosti pod RSK přiřadit. Obecně platí, že RSK není stále v regionu zavedenou značkou i z důvodu ne zcela jasně identifikovatelných přínosů, což má vliv i na další šíření informací mezi partnery v území.

**Aktivita subjektů z regionu**

Aktivita subjektů z regionu měřena zejména mírou poskytování informací o svých projektových záměrech pro potřeby RAP či NIP je nejvyšší na úrovni větších obcí a měst, ale i významná část menších obcí je ochotna tyto informace posílat, i když jde mnohdy obce s neuvolněnými starosty. Nižší aktivita je monitorována u NNO a velice slabá je pak aktivita u podnikatelských subjektů. Je to dáno zejména tím co jednotlivé subjekty od činnosti RSK očekávají a jak úzké vztahy má kraj s danými subjekty. Lze předpokládat, že s postupem přípravy a rozjezdem nového programovacího období 2021+ a bude aktivita subjektů růst. Subjekty z území potřebují zpětnou vazbu od centrálních orgánů co se s jejich záměry děje a proč by měly mít důvod spolupracovat, co jim to přinese.

**Metodická pomoc ze strany MMR a související koordinační činnosti**

MMR poskytuje průběžně metodickou pomoc krajům (zejména prostřednictvím elektronické komunikace). Zástupci sekretariátu RSK se pravidelně účastní setkávání sekretariátů RSK s MMR (1x za cca 3-4 týdny). Na těchto setkáních jsou probírány případné problémy s řešením stanovených úkolů s MMR. Zástupci MMR se snaží ochotně na dotazy krajů reagovat. Bohužel z národní úrovně by byla potřeba součinnost i dalších úseků, což neprobíhá vždy na dostatečné úrovni.

**Aktivita členů RSK**

Členové RSK se účastní pravidelně zasedání RSK, na zasedání o některých tématech je vedena diskuse. Hlavní aktivita k projednávaným bodům, potenciálním problémům, které by bylo vhodné na platformě RSK řešit či iniciování nových témat je však vedena ze strany sekretariátu RSK či jen některých členů RSK. Je taktéž pravděpodobné, že u všech členů, kteří zastupují další subjekty, nedochází k přenosu informací na nižší úroveň a naopak.

**Využívání výstupů na národní úrovni**

S výstupy z úrovně RSK je na národní úrovni pracováno a to zejména díky přispění koordinační role MMR, které se snaží koordinovat dotační politiku státu. Je třeba pružně reagovat na potřeby území a uzpůsobovat jim vhodné nástroje (aktuálně například MPO chystá dotační titul na podporu provozních nákladů venkovských prodejen). Je třeba také konstatovat, že toto zohlednění bohužel neplatí pro všechny subjekty na národní úrovni, reálně s výstupy z území pracuje zejména MMR, ostatní s těmito daty pracují pouze v omezené míře.

Pravděpodobnost všech rizik bude do budoucna ovlivněna významných způsobem nastavením implementace programovacího období EU po roce 2020, novou podobou RAP a mírou skutečného zapojení RSK do těchto záležitostí. Velký dopad bude mít i zohlednění potřeb území v nových operačních programech a jednoduchost a jasnost nastavení a implementace strategických dokumentů na úrovni státu - zejména Strategie regionálního rozvoje ČR.

***5. Plán rozvoje fungování RSK***

S výjimkou zpracování RAP dle nového pojetí pro programové období 2021-2027 nejsou v roce 2020 předpokládány zásadní změny v činnosti RSK oproti roku 2019. Z hlavních činností půjde zejména o tyto:

**Zasedání RSK**

Předpokládané termíny zasedání RSK v roce 2020 jsou v průběhu měsíců března a září. Další jednání budou svolávána v průběhu roku 2020 dle potřeby, případně budou konána procedurou písemného projednávání – korespondenčního elektronického hlasování pomocí elektronické pošty, v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu.

**Zaměření činnosti pracovních skupin**

V roce 2020 bude pokračovat činnost jednotlivých pracovních skupin při RSK, s předpokladem nejvíce aktivit zejména v pracovních skupinách pro oblasti venkova, vzdělávání a cestovního ruchu. Předpokládaná projednávaná témata budou zahrnovat především:

* PS Venkov – problematika služeb na venkově, dotační politika kraje pro oblast venkova a další aktuální témata
* PS Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj – klíčové dokumenty KAP (aktualizace Rámce pro podporu investic a infrastruktury KAP aj.), informace o realizaci MAP II, systémové projekty a iniciativy v území (Teritoriální pakt zaměstnanosti apod.), implementace Regionální inovační strategie a krajské přílohy národní RIS3 strategie inteligentní specializace
* PS Cestovní ruch – Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025 a jeho implementace, vyhodnocení a nastavení Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
* Všechny PS - projednání RAP v závislosti na zahrnutých tématech

**Příprava Regionálního akčního plánu (RAP)**

* pro nové programovací období by měl být RAP nově pojat (zahrnovat jen vybraná témata s vazbou pouze na ESIF). Lze očekávat, že jakmile bude dořešena metodika a dodiskutován s ŘO rozsah témat (aktuálně silnice II. třídy na prioritní regionální silniční síti modernizace a vybavení ZZS, střední školství, sociální služby, infrastruktura pro cyklistickou dopravu, krajská muzea a knihovny), bude v roce 2020 zahájeno zpracování RAP a jeho projednání v RSK a pracovních skupinách

**Vyhodnocování Strategie regionálního rozvoje (SRR)**

* ve vazbě na schválenou SRR lze očekávat plnění úkolů týkající se průběžného vyhodnocování nastavených indikátorů v SRR a součinnost s MMR na plnění a nastavení akčního plánu SRR na roky 2021-2022

**Aktivity směrem k území**

* příprava a realizace odborných seminářů, workshopů, konferencí k aktuálním možnostem čerpání v rámci evropských, státních i krajských dotačních titulů (např. v únoru je plánován seminář pro obce ke krajským dotačním titulům), případně jiným aktuálním tématům – dle potřeby
* sběr relevantních informací z území (zejména projektových záměrů) pro potřeby vyhodnocování a aktualizace RAP a NIP, zapojení subjektů z území do zjišťování bariér a připomínek k výzvám NDT a operačních programů
* pokračovat bude spolupráce se subjekty podílející se na implementaci ESI fondů v území (např. CRR, Agentura pro podporu podnikání a investic, Eurocentrum, NIDV apod.).
* vzájemný přenos informací s nositeli integrovaných nástrojů (CLLD a IPRÚ)
* spolupráce s nositeli MAP II

Sekretariát RSK dále předpokládá ve vazbě na zahájení příprav a diskusí na národní úrovni k podobě Kohezní politiky EU v programovém období 2021+ užší zapojení regionální úrovně prostřednictvím RSK do tohoto procesu, s cílem prosadit krajské strategické priority a řešit rozvojové problémy území.

Sekretariát RSK plánuje pokračování zasílání informací na subjekty z území týkající se možných dotačních příležitostí (jak z OP, tak i národních DT, příp. kraje).