**Miks elatakse piiri ääres:**

•Juured ja identiteet – pere, kodutalu, põlvkondade side, sõbrad ja tuttavad.

• Looduslähedus ja rahu – omaette olemine, vabadus, puhas elukeskkond.

• Kohalik kogukond – naabrivalve, üksteise aitamine, koostöö; kõik teavad, kes millega tegeleb ja kuidas oskab abiks olla.

• Kinnisvara kättesaadavus – soodsamad elamispinnad võrreldes linnaga.

• Laste kasvatamiseks hea keskkond – turvaline, vähem halbu ahvatlusi, loodus pakub lastele mängumaad.

• Tugev oma kultuur ja identiteet – näiteks Setomaa ja Võrumaa; oma keel ja kombed, mis hoiavad inimesi kodukohaga seotuna.

• Oma majapidamise võimalus – elada oma maal, kasvatada toitu ise, majandada väiksema sõltuvusega linnasüsteemidest.

**Peamised raskused ja takistused (tavainimese vaates):**

• Töökohtade vähesus – väljaspool avalikku sektorit on töökohti vähe.

• Elamispinna probleemid – elamisväärseid talusid või kortereid on vähe, renoveerimine on kallis ja sageli üle jõu käiv.

• Kool ja lasteaed kaugel – igapäevane logistika on vanematele keeruline, bussiga liikudes sageli võimatu.

• Huvitegevuse piiratus – lastel tuleb spordi- või muusikaringides osalemiseks linna sõita; väiksemates külades napib lapsi ja mängukaaslasi.

• Täiskasvanute huvitegevus – vähe võimalusi sportimiseks, kultuuri- ja vaba aja tegevusteks.

• Halb bussiliiklus – sõite on vähe, ajad ei klapi töö- ega koolipäevadega; nädalavahetusel liikumisvõimalused praktiliselt puuduvad.

• Igapäevaelu kallim – autota hakkama ei saa, iga käik linna tähendab lisakulu ja ajakulu.

• Tervishoid ja teenused – arstiabi, apteek, kauplus või postiteenus on kaugel; kriisiolukorras abi saabumine võtab kaua.

• Inimeste äravool – noored lähevad õppima või tööle suurematesse keskustesse ega tule enamasti tagasi.

• Infrastruktuuri puudused – kehvad teed, nõrk internet ja mobiililevi.

• Hirm piiri läheduse ja julgeolekuriskide pärast – inimesed kahtlevad, kas siin on turvaline elada.

**Mida noored ootavad, et siia jääda või tulla:**

• Stabiilne ja turvaline elukeskkond – kindlustunne, et riik kaitseb piiri „esimesest meetrist“.

• Prestiiž ja väärtustamine – kui noor näeb, et piiri ääres elamine on riigi silmis oluline ja väärtuslik, siis see motiveerib jääma.

• Hea haridus ja huvitegevus lastele – koolid, lasteaiad, spordiklubid ja muusikaringid kättesaadaval.

• Töövõimalused ja ettevõtluse tugi – võimalus leida erialast tööd või alustada oma ettevõtet ilma liigse bürokraatiata.

• Kaasaegne taristu – toimiv ühistransport, korralikud teed, kiire internet ja mobiililevi.

• Kodu loomise võimalused – taskukohane elamispind ja noore pere toetused.

• Elukvaliteet – sportimisvõimalused, kultuuri- ja vaba aja tegevused, kogukonnaelu.

• Kogukonna toetus ja ühtekuuluvus – tunne, et sind on vaja ja et oled osa tugevast kogukonnast.

**Ettevõtluse eripärased raskused piiri ääres:**

• Turu kaugus – suurimad turud (Tallinn, Tartu, ka Riia) on kaugel, kohalik tarbijaskond väike.

• Logistikakulud – transpordi- ja veokulud söövad ära marginaali.

• Hajali elanikkond – vähe kliente, nõudlus ebaühtlane.

• Ebastabiilne turg – ostujõud madalam, kohalik majandus haavatavam.

• Tööjõupuudus – oskustöölisi on väga raske leida, noored liiguvad ära.

• Bürokraatia ja toetuste sobimatus – riiklikud programmid on pigem keskuse loogikaga, mitte ääremaa vajadustele.

**Mida ettevõtjad ootavad riigilt ja omavalitsuselt:**

• Toetusi ja maksulahendusi, mis arvestavad ääremaade eripäraga (nt transpordikulu kompenseerimine, väiksem omaosalus).

• Paindlikumat bürokraatiat ja lihtsustatud nõudeid väikeettevõtjatele.

• Riigi kohalolekut taristu arendamisel (teed, internet, energia).

• Stabiilset ja turvalist keskkonda, kus saab pikalt ette planeerida.

**Ettevõtluse arengut takistavad konkreetsed probleemid (Andri-Peedo talu näide):**

• Keeruline majanduslik olukord ja hinnatõusud – sisendite hinnad (sööt, pakendid, kütus) tõusevad, toodangu omahind kasvab.

• Kõrge energiakulu – elekter on kallis; amprite juurdeostmine ja juhtmete vahetus jämedamate vastu on väga kulukas, tihtipeale peab ettevõtja ehitama oma kuludega alajaama.

• Turud kaugel – suurimad turud on Tallinnas ja Tartus, transpordikulud söövad kasumi.

• Idanaabri oht – piirkonna maine investorite ja koostööpartnerite silmis pole atraktiivne.

• Raske leida koostööpartnereid ja investoreid – ääremaa tundub ebaturvaline ja riskantne.

• Toetuste omaosalused on suured – see piirab investeerimisvõimekust, sest vaba kapitali on vähe.

• Tööjõuprobleemid – spetsialiste ei jõua palgata, sest nende palgaootused on kõrged, aga kohalik tootmine ei võimalda linnatasemega konkureerida.

• Riigi rendimaade kasutus – tihti kasutavad neid ettevõtted vaid toetuste saamiseks (nt purustavad kord aastas heina), kuid ei tooda seal tegelikult sööta ega kasvata midagi. See ei loo lisandväärtust ega toeta loomakasvatust. Paljud alad, kus riik maksab võsa maha võtmiseks, võiks hoopis korda teha ja muuta põllumaaks. Praegune süsteem tähendab riigile suuri kulusid ilma sisulise tulemuseta.

Kermo Rannamäe

Andri-Peedo talu OÜ

[+372 53 811 322](tel:+372%20520%207745)

<https://www.andri-peedo.ee/>

<https://www.facebook.com/AndriPeedoTalu/>