* Tiesioginės užsienio gyventojui
* Darbo užmokestis
* Nedarbo lygis
* Ekonomiškai užimtų žmonių dalis
* Ilgalaikių bedarbių dalis nuo visų bedarbių
* Statybos leidimai
* Žmonių uždirbančių daugiau nei MMA dalis
* Pridėtinė vertė gyventojui
* Materialinės investicijos gyventojui

**4. PAGRINDINIAI NAUDOJAMI RODIKLIAI**

**LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS**

**ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS**

**II forumas „Gyvybingi miestai ir regionai“**



* Lietuvos regioninės politikos BALTOJI KNYGA
* Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

**5. LIETUVOS STRATEGIJOS TURINČIOS ERDVINĘ DIMENSIJĄ**

* Europos kontekste, Lietuvos ekonominiai rodikliai vis dar smarkiai atsilieka nuo ES šerdies, vakarų Europos, šalių. Vis dėlto, stiprus ekonomikos augimas leidžia Lietuvai sparčiai vytis ES senbuves šalis.
* Lietuvoje 25 procentai pridėtinės vertės sukuriama kasybos, karjerų eksploatavimo ir apdirbamosios gamybos sektoriuje ir 23 procentai – didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuje.
* Ekonomiškai stipriausiai išsivystęs yra rytų Lietuvos regionas, o silpniausiai - vidurio Lietuvos.
* Vidurio Lietuvos regionas yra išsivystęs tolygiausiai, o rytų Lietuvos regionas labiausiai netolygiai. Netolygumas rytų Lietuvos regione atsiranda dėl labai gerų rodiklių Vilniaus mieste ir aplinkui, bet silpno ekonominio išsivystymo šiaurės rytų Lietuvoje.
* Kas lemia skirtingą regionų ekonominį išsivystymą?
* Kodėl vieni regionai pritraukia investicijas ir veiklas kuriančias pridėtinę vertę, o kiti - ne?
* Kas lemia įsidarbinimo galimybes regione ir darbo rinkos stiprumą?
* Kokie ekonominiai ir socialiniai rodikliai lemia migracijos mastus?
* Kokią įtaką ekonominiam išsivystymui turi ūkio struktūra savivaldybėje?

Lietuva vis dar atsilieka nuo ES senbuvių šalių, bet sparčiai jas vejasi. Pagrindiniai Lietuvos ekonominiai rodikliai palyginami Europos Sąjungos kontekste. Nagrinėjamos tiesioginės užsienio investicijos, darbo rinka, atlyginimai, sukuriama pridėtinė vertė ir pajamų nelygybė.

Ne visos savivaldybės vienodai atsigavo po finansų krizės. Taigi, viena iš užduočių yra išskirti silpniau ir stipriau ekonomiškai išsivysčiusius Lietuvos regionus. Pvz. šiaurės rytų Lietuvos regionas smarkiai atsilieka tiek savo demografiniais rodikliais, tiek ekonominiais nuo Lietuvos vidurkio.

Taip pat, nagrinėjama, kurie ekonominiai rodikliai geriau perteikia

Ekonominės struktūros

**1. ANALIZUOJAMA TEMA**

**2. PROBLEMINĖ HIPOTEZĖ (PRIELAIDA)**

**3. TYRIMO KLAUSIMAI**

**6. ESAMA SITUACIJA**

* Ekonomiškai stipriausios savivaldybės yra Vilniaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir Elektrėnų.
* Ekonomiškai silpniausiai išsivysčiusios savivaldybės yra Ignalinos, Anykščių, Zarasų, Joniškio, Kelmės, Vilkaviškio ir Kupiškio rajonų savivaldybės.
* Stipriausiai ekonominį išsivystymą regione nulemia ir nurodo sukuriama pridėtinė vertė vienam gyventojui, materialinės investicijos tenkančios vienam gyventojui, vidutinis darbo užmokestis ir tiesioginės užsienio investicijos tenkančios vienam gyventojui.
* Neto migraciją iš ekonominių rodiklių statistiškai reikšmingai veikia tik reali pridėtinė vertė (koreguota pagal infliaciją) ir nedarbo lygis. Pridėtinė vertė neto migraciją didina (mažina emigracija), o nedarbo lygis ją mažina (didina emigraciją), kaip ir buvo tikėtasi.
* Pirminė analizė neparodė LEZ ir pramoninių parkų įtakos regionų ekonomikai. Paaiškinimas gali būti, kad yra per daug kintamųjų ir per mažai statistikos taškų, kad galima būtų reikšmingai išskirti LEZ ir pramoninių parkų įtaką.



**8. IŠVADOS / TENDENCIJOS**

**LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS**

**ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS**

**II forumas „Gyvybingi miestai ir regionai“**

**7. GRAFINĖ MEDŽIAGA**



