**Důležitost plnohodnotného VŠ vzdělávání pro KV kraj**

*Stručný přehled vybraných argumentů, pracovní materiál (stav ke květnu 2024)*

**Omezená nabídka VŠ studia v KV kraji**

* Pouze 2 prezenční Bc. obory na pobočce ZČU v Chebu. V 2024 očekáváno otevření dalších 2 prezenčních Bc. oborů (Cheb + KV).
* Dále 3 obory kombinovaného studia ZČU v Chebu a jeden ČZU v Karlových Varech (určeno zejména pro pracující, nikoli pro maturanty).
* Vysoká škola finanční a správní – 3 obory prezenčního i kombinovaného studia (Bc. i Mgr.) soukromé VŠ se školným 33 000 Kč za semestr.
* Studentů vysokých škol s trvalým bydlištěm v KV kraji je 5 072, ale jen 553 studentů studuje vysokou školu v KV kraji (což zahrnuje i ty s bydlištěm mimo kraj). Na 9 studentů z KV kraje připadá 1 student v kraji.
* Pro srovnání – veřejná Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (jediném kraji bez vlastní univerzity) nabízí 8 prezenčních bakalářských a 2 prezenční magisterské obory. Studentů s trvalým bydlištěm v kraji Vysočina je 12 680, přímo v kraji studuje 2 103 studentů. Na 6 studentů z Vysočiny připadá 1 student na Vysočině.
* V Ústeckém kraji je poměr studentů z kraje k studujícím v kraji 1,8:1, v Plzeňském dokonce 0,9:1. Velké univerzity v krajích sousedících s KV krajem jsou, spolu s Prahou, hlavním cílem studentů z KV kraje.

**Vzdálenost do měst s veřejnými vysokými školami s alespoň 5 nabízenými obory studia**

* Analýza vzdálenosti na VŠ ze středně velkých měst v Česku (30-60 tisíc obyvatel) ukazuje, že nejdále mají na veřejnou VŠ z Chebu (105 km) a Karlových Varů (82 km). Třetí od konce je Znojmo s 68 km.
* Cheb nemá ani jednu veřejnou VŠ v dojezdu do 100 km, Karlovy Vary jednu, což je opět nejhorší situace mezi městy této velikosti v Česku. Naopak například srovnatelně velký Přerov má hned 5 veřejných VŠ ve vzdálenosti do 100 km.
* Jsme přesvědčeni, že vysoká škola patří k základní infrastruktuře každého kraje, respektive, že z velkých měst ve všech krajích by měla být veřejná vysoká škola snadno dostupná.

**Obyvatelstvo, HDP a rozpočty VŠ**

* V KV kraji žijí 3 % obyvatel, generuje 1,6 % HDP, ale do veřejného vysokého školství v kraji proudí odhadem jednotky milionů Kč (zejména skrze pobočku ZČU, kterou finančně podporuje i KV kraj, aby fungovala).
* Rozpočet MŠMT na veřejné VŠ je v letošním roce 30,9 miliard Kč. Pouhé 1 % z tohoto rozpočtu (309 milionů Kč) by dokázalo nastartovat vysoké školství v KV kraji.

**Chybějící nabídka VŠ studia a odliv obyvatel**

* Počet obyvatel KV kraje dlouhodobě klesal kvůli migraci i přirozenému stárnutí. Tento trend prohloubil Covid-19 v roce 2021, ale naopak jej otočila imigrace z Ukrajiny v roce 2024.
* Rodák z KV kraje, který vystuduje VŠ, má 54% šanci, že se z kraje odstěhuje.
* Výzkum mezi studenty SŠ v kraji ukázal, že polovina z nich uvažuje o návratu zpět po studiu – kraj má potenciál a mnozí studenti k němu mají poměrně silnou vazbu.
* Výzkum expatů s VŠ (těch, kdo se po studiu na VŠ do kraje nevrátili) dokládají, že mnozí odešli „z donucení“, jelikož v kraji nebyla možnost VŠ studovat. Často volí nejbližší místo studia (Plzeň). To potvrzuje potenciální zájem studentů o budoucí VŠ přímo v kraji.
* Možnost studovat v místě bydliště má i ekonomický rozměr – mohou si je dovolit rodiny, které nemohou financovat studium svých dětí včetně bydlení ve velkých krajských městech či Praze. Tento sociální kontext je obzvlášť v KV kraji důležitý, VŠ zde může sehrát roli „výtahu“ mezi sociálními třídami.
* Každý odchozí obyvatel z KV kraje znamená ztrátu minimálně 180 tisíc Kč ročně pro místní ekonomiku.
* V kraji dlouhodobě chybí vzdělaní zaměstnanci ve všech oborech: zdravotnictví, školství, sociální práce, technické specializace, atd. Jde o zásadní problém s ohledem na to, že v současné době je VŠ kvalifikace vyžadována i na pracovní pozice, kde dříve nutná nebyla (tzn. student obvykle musí opustit kraj kvůli studiu a je značná šance, že už se zpět nevrátí).

**Rozvoj posledních dvou dekád**

I přes čerpání různých fondů EU a finanční programy českých vlád Karlovarský kraj nekonverguje a rozvíjí se pomaleji než zbytek Česka či EU. Tabulky níže uvádějí několik srovnání s krajem Vysočina. Ta byla vybrána ke srovnání pro svou víceméně periferní povahu a zároveň proto, že nemá svou univerzitu. V kraji ovšem byla v roce 2004 založena veřejná neuniverzitní Vysoká škola polytechnická Jihlava, což je důležitá inspirace i pro uvažovanou VŠ v KV kraji.

**Obyvatelé s VŠ vzděláním ve vybraných krajích**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obyvatelé s vystudovanou VŠ (% z obyvatel 15+) | | |  |
|  | **2001** | **2011** | **2021** | **změna 01-21** |
| **Karlovarský kraj** | **5,6%** | **7,0%** | **9,6%** | **73,6%** |
| Vysočina | 6,7% | 9,5% | 13,4% | 100,3% |
| Česko | 8,9% | 12,5% | 17,6% | 97,7% |

Data ČSÚ.

Počet vysokoškoláků v KV kraji vzrostl nejméně ze všech krajů Česka a kraj je v tomto na posledním místě mezi všemi českými kraji. Velmi vysoký růst v kraji Vysočina naznačuje důležitost místní veřejné VŠ, i když jde o menší školu a není to klasická univerzita.

**Pořadí v HDP na obyvatele mezi 14 kraji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2001** | **2011** | **2021** |
| **Karlovarský kraj** | **10.** | **14.** | **14.** |
| Vysočina | 8. | 10. | 7. |

Data ČSÚ.

Jasná sestupná tendence KV kraje. Kraj Vysočina, byť jde do velké míry o vnitřní periferii.

**Pořadí v čistém disponibilním důchodu obyvatele mezi 14 kraji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2001** | **2011** | **2021** |
| **Karlovarský kraj** | **8.** | **13.** | **14.** |
| Vysočina | 14. | 5. | 5. |

Data ČSÚ. Poznámka, jde o čisté finanční příjmy obyvatel.

Pokles KV kraje a naopak výrazný nárůst kraje Vysočina.

Data Českého statistického úřadu nastavují otázku, zda jedním z hlavních problémů není chybějící vysoká škola, která udrží mladé a vzdělané lidi v kraji, je partnerem veřejné správě pro řešení jejich problémů a zvyšuje atraktivitu i pro zaměstnavatele, jelikož nabízí absolventy s vyšší kvalifikací.

**Populační vývoj**

V příštích 5 letech bude na vysoké školy nastupovat početně silná kohorta studentů. Z pohledu regionálního rozvoje a budoucí kvality života v kraji je žádoucí, aby tyto silné populační ročníky neodešly kompletně studovat pryč z kraje (na VŠ v Česku odchází více než polovina věkové kohorty). To by mělo negativní vliv na kraj na desetiletí. Naopak, založení VŠ právě v době velkého počtu maturantů, a to nejen z kraje, ale i blízkého okolí, je ideálním řešení a silným impulsem pro rozvoj kraje a životaschopnost VŠ.

Data z ČSÚ, nezahrnují migraci z Ukrajiny, což ještě navýší počet potenciálních vysokoškoláků.

**Zdroje dat**

* Populační a ekonomická data Českého statistického úřadu
* Rozpočet veřejných VŠ pro rok 2024 dle MŠMT.
* Šetření mezi expaty Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání (2023).
* Šetření z projektu „Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací“ (2020–2022, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
* Vlastní analýza ekonomického přínosu obyvatel pro kraj (2023).
* Vlastní analýza dostupnosti veřejných VŠ ze středně velkých měst (2024).