PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2025 m. vasario 18 d.

sprendimu Nr. T-1

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

**I SKYRIUS**

**MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI**

Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) misija:

bendruomenei – kartu kurti pilną kultūros ir verslumo miestą, kuriame patogu gyventi ir mokytis;

partneriams – būti atviriems ir profesionaliai kurti bendrą rezultatą miestui;

darbuotojams – dirbti atsakingai ir kūrybiškai, nuolat tobulėti ir kartu siekti ambicingų tikslų.

Kauno miesto savivaldybės strateginio veiklos plano prioritetai yra šie:

1. Atvirumas ir bendradarbiavimas plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą (ekonomika, sąlygos verslui ir investicinis patrauklumas, kultūra ir turizmas).

2. Gyventojo poreikius atliepianti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui (švietimo ir sporto paslaugos, sveikatos priežiūra ir socialinės paslaugos).

3. Tvarumo bei žaliojo kurso principais sumaniai valdomas miestas (sumanus miesto valdymas, viešosios paslaugos, susisiekimas ir darnus judumas, darni teritorijų ir gyvenamosios aplinkos plėtra, žaliasis kursas).

Kauno miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginis veiklos planas parengtas remiantis Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2030 metų, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-251 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“.

**II SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

Kauno miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginis veiklos planas parengtas remiantis Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2030 metų (toliau – SPP 2030), patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-251 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“. SPP 2030 patvirtinti tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

| SSPP tikslai ir uždaviniai | Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.) | Pradinė stebėse-nos rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės | | | Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) | Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 metai | 2026 metai | 2027 metai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 tikslas. Modernus ir aukštą pridėtinę vertę kuriantis technologijų miestas | 1.1.-1 Kauno miesto savivaldybėje sukuriama pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis), mlrd. Eur | 3,48 (2020 m.) | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 5,45 (2023 m.) | 5,29 (2029 m.) |
|  | 1.1.-2 Vidutinio mėnesinio (bruto) darbo užmokesčio santykis su Vilniaus miesto savivaldybės darbo užmokesčio lygiu, koef. | 0,92 (2021 m.) | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,89 (2024 m. III ketv.) | 1 (2030 m.) |
| 1.1.1 uždavinys. Stiprinti kryptingą ekonominę specializaciją, pritraukiant tiesiogines užsienio ir vietos investicijas | 1.1.1.-1 Naujų užsienio investicinio kapitalo projektų skaičius, vnt. | 7 (2021 m.) | 12 | 12 | 13 | 8  (2023 m.) | 102  (2023–2030 m.) |
|  | 1.1.1.-2 Kaune registruotų užsienio kapitalo įmonių naujai sukurtų darbo vietų skaičius, vnt. | 1 516 (2021 m.) | 2 750 | 2 900 | 3 100 | 2612 (2024 m.) | 23 200 (2023–2030 m.) |
| 1.1.2 uždavinys. Įgalinti inovacijomis grįsto verslo plėtrą | 1.1.2.-1 Įmonių, vykdančių MTEP veiklą, dalis nuo visų įmonių, proc. | 13,2 (2016–2018 m.) | - | - | - | 12,2 (2018–2020 m.) | Rodiklis nebeskai-čiuojamas savivaldy-bės lygmeniu |
|  | 1.1.2.-2 Aukštojo mokslo bei valdžios sektoriaus išlaidos MTEP, mln. Eur | 98,6 (2020 m.) | 130 | 135 | 137 | 145,718 (2023 m.) | 142,9 (2029 m.) |
| 1.1.3 uždavinys. Didinti miesto patrauklumą naujiems ir augantiems verslams | 1.1.3.-1 Veikiančių įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, vnt. | 42,7 (2021 m.) | 57 | 59 | 61 | 54,34 (2024 m. pradžia) | 53,2 (2030 m.) |
|  | 1.1.3.-2 Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur | 2859 (2020 m.) | 5 500 | 5 750 | 5 900 | 5499 (2023 m.) | 4829 (2029 m.) |
| 1.1.4 uždavinys. Stiprinti miesto išorinį keleivių ir krovinių susisiekimą | 1.1.4.-1  Keleivių skaičius Kauno oro uoste, mln. keleivių | 0,49 (2021 m.) | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,4 (2024 m.) | 2 (2030 m.) |
|  | 1.1.4.-2  Kauno intermodalinia-me terminale perkrautų krovinių skaičius, TEU ekvivalentai | 3 881 (2021 m.) | 66 000 | 77 000 | 95 000 | 59150 (2023 m.) | 348 433 (2030 m.) |
| 1.2 tikslas. Kaunas – Baltijos jūros regiono įtraukios ir inovatyvios kultūros, konkurencingas keliautojų miestas, atviras idėjų mainams ir bendradarbiavi-mui | 1.2.-1  Kultūros biudžeto dalis bendrame miesto biudžete, proc. | 4,8 (2021 m.) | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,4 (2024 m. gruodžio 31 d.) | 5,4 (2030 m.) |
| 1.2.1 uždavinys. Užtikrinti įtraukios, prieinamos, kokybiškos kultūros plėtrą ir inovacijas | 1.2.1.-1  Kultūros įstaigų suminio lankytojų skaičiaus pokytis, proc. | 30 (2021 m.) | 3 | 3 | 3 | 14,2 (2024 m. gruodžio 31 d.) | 29,5  (2023–2030 m.) |
| 1.2.2 uždavinys. Užtikrinti darnų kultūros įstaigų ir infrastruktūros valdymą, paveldo ir miesto viešųjų erdvių įveiklinimą | 1.2.2.-1 Biudžeto dalis, skirta tvarkyti, atnaujinti kultūros įstaigų infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus ir teritorijas, nuo viso kultūros ir kultūros paveldo biudžeto, proc. | 11,5 (2021 m.) | 10 | 10 | 10 | 17,9 (2024 m. gruodžio 31 d.) | 10  (2030 m.) |
| 1.2.3 uždavinys. Vystyti Kauną kaip atvirą, konkurencingą ir išskirtinę vertę kuriantį turizmo traukos centrą | 1.2.3.-1  Turistų nakvynių skaičiaus pokytis, proc. | -59,5 (2020 m.) | 6 | 7 | 7 | 5,28 (2024 m.  I–III ketv. duomenys) | 85  (2023–2030 m.) |
|  | 1.2.3.-2  Turistų skaičiaus pokytis, proc. | -58,1 (2020 m.) | 7 | 8,15 | 8,15 | 14,08 (2024 m.  I–III ketv. duomenys) | 87  (2023–2030 m.) |
| 2.1 tikslas. Įtraukus, sumanus, besimokantis ir sportuojantis miestas | 2.1.-1  Mokinių, pasiekusių patenkinamą mokymosi lygį dalis, nuo bendro besimokančiųjų skaičiaus, proc. | 65,5 (2021 m.) | 90 | 90 | 90 | 96,48 (2025 m. sausio mėn.) | 70 (2030 m.) |
|  | 2.1.-2 Reguliariai sportuojančių ir fizinio aktyvumo veikla užsiimančių gyventojų dalis nuo visų gyventojų, proc. | - | 50 | - | 50 | 48,8 (2023 m.) | Rodiklis pradėtas skaičiuoti 2023 m. |
| 2.1.1 uždavinys. Vystyti akademinį miestą su kokybiškų paslaugų prieinamumu | 2.1.1.-1 Teigiamai vertinančių Kauną, kaip akademinį miestą su kokybišku paslaugų prieinamumu, gyventojų dalis, proc. | - | 76 | - | 76 | 75,5 (2023 m.) | Rodiklis pradėtas skaičiuoti 2023 m. |
|  | 2.1.1.-2 Studentų santykis Kauno mieste palyginti su visais Lietuvos studentais, proc. | 31,7 (2020–2021 m.) | 30,5 | 31 | 32 | 30,21 (2025 m. sausio mėn.) | 35  (2029–2030 m.) |
| 2.1.2 uždavinys. Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą | 2.1.2.-1 Gyventojų pasitenkinimo Savivaldybės finansuoja-momis švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis indeksas, balai | 6,9 (2021 m.) | 7,8 | - | 7,8 | 7,8 (2023 m.) | 7,3 (2030 m.) |
| 2.1.3 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti profesionaliojo sporto plėtrą | 2.1.3.-1 Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Kauno mieste indeksas, balai | 6,8 (2021 m.) | 7,8 | - | 7,8 | 7,7 (2023 m.) | 8  (2030 m.) |
|  | 2.1.3.-2  Masinių sporto renginių mieste skaičiaus pokytis, proc. | 60 (2021 m.) | 10 | 10 | 7,14 | 0  (2023–2024 m.) | 50  (2023–2030 m.) |
| 2.1.4 uždavinys. Vystyti efektyvų švietimo ir sporto įstaigų tinklą ir plėtoti infrastruktūrą | 2.1.4.-1 Gyventojų pasitenkinimo viešąja sporto infrastruktūra mieste indeksas, balai | 7,4 (2021 m.) | 7,9 | - | 7,9 | 7,8 (2023 m.) | 8,2 (2030 m.) |
|  | 2.1.4.-2  Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusiųjų abiturientų dalis, proc. | 65,94 (2021 m.) | 70 | 70 | 70 | 72,6 (2025 m. sausio mėn.) | 70 (2030 m.) |
| 2.2 tikslas. Sveikai, socialiai aktyviai ir kokybiškai gyvenantis kaunietis | 2.2.-1  Vidutinė tikėtina Kauno miesto gyventojų vyrų gyvenimo trukmė, metai | 71,5 (2020 m.) | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,9 (2025 m. sausio mėn.) | 73,6 (2030 m.) |
|  | 2.2.-2  Vidutinė tikėtina Kauno miesto gyventojų moterų gyvenimo trukmė, metai | 81,3 (2020 m.) | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,3 (2025 m. sausio mėn.) | 82,2 (2030 m.) |
| 2.2.1 uždavinys. Sveikai, socialiai aktyviai ir kokybiškai gyvenantis kaunietis | 2.2.1.-1 Gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo vertinimas, proc. | 49 (2018 m.) | - | 58 | - | 49  (2018 m.) | 62 (2030 m.) |
| 2.2.2 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas, plėtojant inovatyvią ir efektyvią pagalbos paslaugų sistemą | 2.2.2.-1 Sveikatos paslaugų prieinamumas, proc. | 90 (2020 m.) | 95 | 96 | 96 | 86,67 (2025 m. sausio mėn.) | 97 (2030 m.) |
|  | 2.2.2.-2 Socialinių paslaugų prieinamumas, mėn. | 2,0 (2020 m.) | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 2,5 (2024 m. III, IV ketv.) | 1,0 (2030 m.) |
| 2.2.3 uždavinys. Įveiklinti bendruomenes sveikatinimo ir socialinėje srityse | 2.2.3.-1 Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius, vnt. | - | 7 | 8 | 8 | 20  (2025 m. sausio mėn.) | Rodiklis pradėtas skaičiuoti 2023 m. |
|  | 2.2.3.-2 Asmenų, gavusių socialines paslaugas ne valstybiniame / savivaldybės sektoriuje (NVO, socialinis verslas, bendruome-ninės organizacijos, kt.) dalis nuo visų gavusiųjų šias paslaugas, proc. | 60 (2021 m.) | 82 | 83 | 84 | 81 (2024 m.  IV ketv.) | 80 (2030 m.) |
| 3.1 tikslas. Tvari, nuolat tobulėjanti organizacija patogiam miestiečių gyvenimui | 3.1.-1  Gyventojų pasitenkinimo Savivaldybe indeksas, balai | - | 7,6 | - | 7,6 | 7,5 (2023 m.) | Rodiklis pradėtas skaičiuoti 2023 m. |
| 3.1.1 uždavinys. Tapti pirmaujančia organizacija, efektyviai naudojančia pažangius skaitmeninius sprendimus | 3.1.1.-1  Užimtų pareigybių skaičius, tenkantis  1000 gyventojų, vnt. | 1,59 (2021 m.) | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,03 (2025 m. sausio mėn.) | 1,73 (2030 m.) |
|  | 3.1.1.-2 Darbuotojų kaitos indeksas, balai | 0,07 (2021 m.) | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,7 (2024 m. vidurkis) | 0,07 (2030 m.) |
|  | 3.1.1.-3 Tarpusavyje integruotų informacinių sistemų sprendimų, taikant pažangius skaitmeninius metodus, skaičius, vnt. | 11 (2021 m.) | 17 | 18 | 18 | 16 (2024 m.) | 25 (2030 m.) |
| 3.1.2 uždavinys. Skatinti tvarų, visą organizaciją apjungiantį paslaugų kūrimo ir tobulinimo procesą | 3.1.2.-1 Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus, proc. | 52,14 (2021 m.) | 70 | 70 | 70 | 67,5 (2024 m. vidurkis) | 70 (2030 m.) |
|  | 3.1.2.-2 Gyventojų pasitenkinimo Savivaldybės teikiamomis paslaugomis indeksas, balai | 6,6 (2021 m.) | 7,6 | - | 7,6 | 7,4 (2023 m.) | 8,2 (2030 m.) |
| 3.1.3 uždavinys. Didinti įtraukų bendradarbia-vimą su suinteresuotomis šalimis, tapti lydere regione | 3.1.3.-1 Gyventojų įsitraukimo indeksas, balai | - | 7,3 | - | 7,3 | 7,2 (2023 m.) | Rodiklis pradėtas skaičiuoti 2023 m. |
|  | 3.1.3.-2  Pateiktų ir įgyvendintų bendradar-biavimo projektų skaičius, vnt. | 233 (2021 m.) | 250 | 250 | 250 | 250 (2024 m.) | 250 (2030 m.) |
| 3.2 tikslas. Saugus visų eismo dalyvių susisiekimas, didinant tvarių kelionių dalį ir mažinant transporto keliamą taršą | 3.2.-1  Vidutinės kelionės trukmės viešuoju transportu ir automobiliu santykis, koef. | 0,81 (2021 m.) | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,81 (2024 m.) | 0,85 (2030 m.) |
|  | 3.2.-2 Transporto ir susisiekimo paslaugų kokybės indeksas, balai | 7,4 (2021 m.) | 8 | - | 8 | 7,9 (2023 m.) | 8,1 (2029 m.) |
|  | 3.2.-3  Azoto dioksido (NO2) koncentracijos ribinės vertės viršijimas, stotelių skaičius | 4 (2021 m.) | 2 | 2 | 2 | 3  (2024 m. III ketv.) | 0  (2030 m.) |
| 3.2.1 uždavinys. Vystyti ir palaikyti saugią judumo infrastruktūrą Kauno mieste | 3.2.1.-1  Žuvusių asmenų skaičius, vnt. | 5 (2021 m.) | 0 | 0 | 0 | 5  (2024 m.) | 0  (2030 m.) |
|  | 3.2.1.-2  Žemės naudojimas ne automobilių transporto judėjimui, proc. | - | 64 | 66 | 67 | 62 (2024 m.  IV ketv.) | Rodiklis pradėtas skaičiuoti 2023 m. |
| 3.2.2 uždavinys. Didinti darnių kelionių dalį Kauno mieste | 3.2.2.-1  Kelionių automobiliu dalis nuo visų Kauno mieste atliekamų kelionių, proc. | 57 (2019 m.) | 47 | 45 | 44 | 51 (2024 m.) | 56 (2030 m.) |
|  | 3.2.2.-2  Kelionių viešuoju transportu dalis nuo visų Kauno mieste atliekamų kelionių, proc. | 29 (2019 m.) | 34 | 34 | 34 | 31 (2024 m.) | 25 (2030 m.) |
|  | 3.2.2.-3  Kelionių dviračiu dalis nuo visų Kauno mieste atliekamų kelionių, proc. | 4 (2019 m.) | 4 | 5 | 5 | 1  (2024 m.) | 8  (2030 m.) |
|  | 3.2.2.-4  Kelionių pėsčiomis dalis nuo visų Kauno mieste atliekamų kelionių, proc. | 10 (2019 m.) | 15 | 16 | 16 | 17 (2024 m.) | 11 (2030 m.) |
|  | 3.2.2.-5 Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. | 447 (2020 m.) | 403 | 395 | 395 | 410 (2024 m.) | 372 (2029 m.) |
| 3.2.3 uždavinys. Taikyti inovacijomis paremtus transporto sprendimus | 3.2.3.-1 Vidutinis kelionės važiavimo greitis, km/val. | 34,7 (2021 m.) | 28 | 28 | 28 | 28,15 (2024 m.) | 28 (2030 m.) |
|  | 3.2.3.-2  Eismo valdymo įrenginių eksploatavimo efektyvumas, proc. | 99,9 (2021 m.) | 96 | 96 | 96,1 | 96,1 (2024 m.) | ≥ 96 (2030 m.) |
| 3.3 tikslas.  Tvarus ir įtraukus teritorijų vystymas, orientuotas į kasdienius kiekvieno žmogaus poreikius ir kokybišką miesto aplinką | 3.3.-1  Gyventojų pasitenkinimas gyvenamąja aplinka, balai | 6,9 (2021 m.) | 7,6 | - | 7,6 | 7,5 (2023 m.) | 7,6 (2029 m.) |
| 3.3.1 uždavinys. Vystyti aukštos kokybės, naujojo europinio *bauhauzo* principus atitinkančias miesto teritorijas | 3.3.1.-1  Kauno miesto dalis, padengta vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentais, proc. | - | 2,9 | 3 | 3,1 | 2,77 (2024 m.) | - |
|  | 3.3.1.-2  Naujų arba pakoreguotų vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt. | - | 75 | 75 | 75 | 79 (2024 m.) | Rodiklis pradėtas skaičiuoti 2023 m. |
| 3.3.2 uždavinys. Sudaryti sąlygas miesto teritorijų, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planavimo sinergijai | 3.3.2.-1 Gyventojų visiškai aprūpintose teritorijose skaičius nuo viso gyventojų skaičius, proc. | - | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,22 (2024 m.) | - |
| 3.3.3 uždavinys. Užtikrinti gamybinės, komercinės ir gyvenamosios aplinkos dermę, skatinant mišrios paskirties teritorijų vystymą | 3.3.3.-1 Gyvenamosios paskirties pastatų statybos leidimų santykis su kitos paskirties pastatų statybos leidimų mišrios paskirties teritorijose, koef. | - | 1,8 | 1,82 | 1,84 | 1,74 (2024 m.) | - |
| 3.3.4 uždavinys. Puoselėti ir saugoti miesto savitumo sluoksnius | 3.3.4.-1  Kauno miesto mikrorajonų pasitenkinimo indeksas, balai | 3,6 (2021 m.) | 3,5 | - | 3,5 | 3,4 (2023 m.) | 3,8 (2029 m.) |
| 3.4 tikslas.  Žaliojo kurso principais paremtas modernus, efektyviai išteklius naudojantis, klimato kaitą švelninantis ir konkurencingas miestas | 3.4.-1 Žiediškumo indeksas, proc. | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.4.-2  CO₂ ekvivalentu emisijos vienam gyventojui, t/gyv. | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.1 uždavinys. Skatinti efektyvų išteklių valdymą ir atliekų prevenciją | 3.4.1.-1 Identifikuoti miesto valdomų įstaigų naudojamų išteklių srautai nuo visų įstaigų, proc. | 0 (2021 m.) | - | - | - | 0  (2021 m.) | 100 (2030 m.) |
|  | 3.4.1.-2  Atliekų, tenkančių vienam gyventojui kiekis, kg/gyv. | 379 (2021 m.) | 366 | 366 | 365 | 347 (2024 m. kovo 1 d.) | 363 (2030 m.) |
|  | 3.4.1.-3  Viešųjų pastatų metinis sutaupytas energijos kiekio pokytis, proc. | 0 (2021 m.) | 9 | 9,5 | 10 | 8,89  (2021–2023 m.) | 11,3 (2023–2030 m.) |
|  | 3.4.1.-4 Sąvartyne šalinamų komunalinių atliekų dalis, proc. | 14 (2021 m.) | 6 | 5 | 5 | 5  (2024 m. kovo 1 d.) | <5 (2030 m.) |
| 3.4.2 uždavinys. Mažinti aplinkos taršą ir kurti miesto ekosistemą, siekiant didinti atsparumą klimato kaitos padariniams | 3.4.2.-1  KD10, paros ribinės vertės viršijimas per metus, dienos | 39,6 (2020 m.) | 35 | 35 | 35 | 17 (2024 m. gruodžio 31 d.) | <35  (2030 m.) |
|  | 3.4.2.-2  KD10, µg/m³ (metinis) | 22,7 (2021 m.) | 21,5 | 21,2 | 21,2 | 19 (2024 m. gruodžio 31 d.) | <20  (2030 m.) |
|  | 3.4.2.-3  KD2,5, µg/m³ (metinis) | 10,5 (2021 m.) | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 (2024 m. gruodžio 31 d.) | <10  (2030 m.) |
|  | 3.4.2.-4  Kauno miesto teritorijų vidutinis apželdinimo intensyvumas, proc. | 30 (2021 m.) | 30 | 30 | 30 | 30 (2024 m. gruodžio 31 d.) | 30 (2030 m.) |
| 3.4.3 uždavinys. Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir tausaus išteklių naudojimo | 3.4.3.-1  Žiedinės ekonomikos principus atitinkančių įmonių dalis Kauno mieste, proc. | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.4 uždavinys. Išsaugoti biologinę įvairovę mieste | 3.4.4.-1 Biologinei įvairovei tinkamos teritorijos plotas nuo visos miesto teritorijos, ha | 3 556 (2021 m.) | 13393 | 13393 | 13393 | 13393 (2024 m. gruodžio 31 d.) | 3 565 (2030 m.) |

**III SKYRIUS**

**PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI**

Didinant Kauno miesto pasiekiamumą, patrauklumą turizmui ir verslui, numatoma vykdyti turizmo plėtojimo priemones, skatinti verslumą, inovacijų ekosistemos ir investicijų plėtrą.

Aleksoto inovacijų pramonės parke „ALEX“ jau įsikūrė pirmieji naujakuriai – biotechnologijų įmonė „Wellgem Biopharma“, dirbanti genų inžinerijos ir biofarmacijos sektoriuje. Įmonės siekis Aleksote sukurti ir teikti visą biotechnologinių gamybos procesų bei produktų testavimo paslaugų spektrą. Kaunas pasirinktas dėl lokacijos – gero susisiekimo su visa Europa. Planuojamų investicijų vertė viršys 50 mln. eurų, o per kelerius metus „Wellgem Biopharma“ numatę įdarbinti daugiau kaip 100 aukštos kvalifikacijos analitikų, novatorių ir gamtos mokslų specialistų. Inovacijų parkas taps papildoma paskata ir miesto akademinei bendruomenei. Šalia startuolių ir aukštųjų technologijų įmonių, čia suplanuoti 3 mokslo ir studijų institucijų filialai, verslo inkubatorius. Universitetai, orientuodamiesi į realius rinkos ir verslo poreikius, galės ugdyti juos atitinkančius specialistus. Inovacijas kuriančios technologijų įmonės čia plėtos mokslinius tyrimus, vykdys prototipų gamybą. Svarbiausi sektoriai – gyvybės mokslai, automobilių pramonės, informacinės ir ryšių technologijos, pramonės įrenginiai.

Vienuoliktus metus tęsiama nacionaliniu lygiu pripažinta Paveldotvarkos programą, ja skatinant sutvarkyti dar daugiau Kauno paveldo objektų. Bus tęsiama populiari viešųjų erdvių „Kauno akcentų“ programa, iš jai įgyvendinti skirtų lėšų planuojama įrengti naujų kūrinių įvairiose Kauno miesto vietose. Taip pat planuojama įrengti ir atnaujinti keliolika atminimo ženklų, skulptūrų, memorialų. Bus tęsiama Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programa, skatinanti prisidėti prie Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių miesto įvaizdžiui svarbių statinių priežiūros ir atgaivinimo. Kartu su Liublino miestu Lenkijoje įgyvendinamas projektas „Re:Union“, skatinantis miestų bendradarbiavimą, Europos paveldo ženklo sklaidą ir Kauno modernizmo pastatų ir istorijos pažinimą.

Kaunas – miestas, pelnęs UNESCO pasaulio paveldo titulą dėl unikalios tarpukario architektūros. 2025 m. bus atnaujintas ir patvirtintas UNESCO pasaulio paveldo vertybės „Modernistinis Kaunas: optimizmo architektūra, 1919-1939“ valdymo planas. Šis dokumentas – vertybės „Modernistinis Kaunas“ strateginis planas, rengiamas 6 metų laikotarpiui, nustatantis tikslus, uždavinius ir priemones. Taip pat valdymo plane nustatoma vertybės valdymo, sprendimų priėmimo sistema, paskirstomos atsakomybės. „Modernistinio Kauno“ valdymo plano projektas buvo parengtas 2019–2020 m. nominacinės bylos sudėtyje, todėl jį reikia atnaujinti, suderinant su pasikeitusiais Savivaldybės strateginio planavimo dokumentais ir rodikliais, įstatymais ir kitais teisės aktais. Vykdomas 1919–1939 m. pastatų UNESCO pasaulio paveldo vietovėje duomenų bazės kūrimas. Siekiama sukurti mokslininkams, tyrinėtojams, specialistams, entuziastams ir visiems Kauno ir Lietuvos piliečiams prieinamą Kauno modernistinės architektūros, istorijos ir stebėsenos bazę.

2025 m. tikimasi pradėti M. K. Čiurlionio koncertų centro statybą. Tai bus pirmoji aukščiausio lygio koncertų salė, Lietuvoje pastatyta per pastarąjį šimtmetį. Unikalus, 25 metrų aukščio, beveik 23 tūkst. kv. m bendro ploto, stiklu gaubtas pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele kauniečius, tikimasi, džiugins jau po kelerių metų. Kairiajame Nemuno krante iškilsiančiame M. K. Čiurlionio koncertų centre vyks visi svarbiausi rimtosios muzikos koncertai. 1,5 tūkst. vietų didžioji salė, 700 vietų antroji salė ir 600 vietų transformuojama konferencijų erdvė – tai bus pagrindinės centro erdvės.

Planuojama tęsti kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių remontą. Šiuo metu rengiamas Kauno kultūros centro pastato Kovo 11-osios g. 26 išorės (fasado ir stogo) ir vidaus remonto techninis projektas. Darbus planuojama pradėti dar 2026 metais.

2025 m. tęsiamos pradėtos bendruomenių įsitraukimo į kultūrinės veiklos pokyčius veiklos, bendruomenių kultūrinės veiklos ir kultūros įstaigų įtrauktis į kultūros prieinamumą ir sklaidą. Siekiant užtikrinti kultūros prieinamumą ir bendruomenės narių įsitraukimą į kultūrines veiklas, tęsiamas pačių bendruomenių stiprinimas, įgalinimas ir tarpinstitucinė sąveika (dalinio finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“). 2025 m. planuojami tęstiniai renginiai (projektai), užtikrinantys projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ palikimą.

Kultūros paslaugų kokybės gerinimas, įtraukios, prieinamos, kokybiškos kultūros plėtra ir inovacijos tampa vienu pagrindinių tęstinių 2025 metų prioritetų. Tęsiamas tarpdisciplininio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas, inicijuojant jungtines veiklas, tinklinius bendradarbystės ryšius. Toliau plėtojama kultūros paslaugų stebėsenos ir vertinimo informacinė platforma.

2025 metais bus įgyvendintas miestą reprezentuojančių renginių, projektų, praturtinančių vietos bendruomenės kokybišką laisvalaikį, planas (koncertai viešose vietose, parkuose ir skveruose, pasirodymai netikėtose miesto erdvėse).

Dirbant švietimo paslaugų gerinimo kryptimi, ypatingas dėmesys toliau bus skiriamas ugdymo kokybei gerinti, įtraukiajam ugdymui įgyvendinti, atnaujintam ugdymo turiniui diegti ir ugdymo įstaigų sąlygoms, įskaitant saugumą, gerinti.

Savivaldybė tęsia projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ veiklas, kurios dabar finansuojamos tikslinėmis valstybės biudžeto lėšomis. Visose mokyklose pagal mokinių skaičių įdarbinti karjeros specialistai, kurie padeda mokiniams spręsti konkrečius karjeros klausimus (ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir konsultavimas).

2025–2027 m. planuojama kasmet įrengti po 9 STEAM laboratorijas. Įgyvendinant atnaujinto ugdymo turinio programą, kasmet planuojama parengti po 16 neformaliojo švietimo STEAM programų.

Tęsiamas Tarpdisciplininio gabių vaikų ugdymo programos, Visos dienos mokyklos (VDM) taikymo modelio, skirto prasmingam vaikų užimtumui po pamokų, įgyvendinamas, mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo projektas.

Įsibėgėjo Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas. Be 11 Kauno miesto gimnazijų, kurios dalyvauja programoje partnerio teisėmis (Kauno „Aušros”, Kauno Jono Basanavičiaus, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kauno Kovo 11-osios, Kauno Maironio universitetinė, Kauno Palemono, Kauno tarptautinė, Prezidento Antano Smetonos, Kauno „Santaros“, Kauno ,,Saulės“, Kauno „Varpo“ gimnazijos), dar 46 mokyklos dalyvauja programoje tinklaveikos būdu. Vykdomomis veiklomis siekiama gerinti mokinių pasiekimus ir mažinti atotrūkį tarp gerai ir prasčiau besimokančių mokinių, Programos lėšomis bus atnaujinama ir pritaikoma infrastruktūra, įsigyjama įranga ir priemonės, organizuojamos ugdymo veiklos ir užsiėmimai mokiniams. Didelis dėmesys skiriamas vadovų ir pedagogų kvalifikacijai kelti 4 srityse: lyderystės, įtraukiojo, STEAM, kultūrinio ugdymo.

Savivaldybė planuoja įgyvendinti naują pradėjusių dirbti ir būsimųjų pedagogų skatinimo programą. Švietimo sistemoje ypač pasijuto kartų kaita – kasmet Kaune vis daugiau pedagogų pasiekia pensinį amžių (2022 m. – 259, 2023 m. – 305, 2024 m. – 337). Prognozuojama, kad artimiausioje ateityje šie skaičiai dar labiau išaugs. Tuo tarpu jaunų specialistų, ateinančių dirbti į mokyklas, skaičiai daug mažesni (2022 m. – 19, 2023 m. – 29, 2024 m. – 45). Todėl būtina daugiau dėmesio skirti naujų pedagogų paieškai, jų ruošimui ir „auginimui“ dar nuo mokyklos suolo. Siekiant užtikrinti būsimų pedagogų ugdymą, būtina imtis įvairių priemonių, skatinančius jaunus žmones pasirinkti pedagogo profesiją.

Didelis dėmesys bus skiriamas prevencinėms ir saugumo priemonėms įgyvendinti švietimo įstaigose. 2025 m. planuojama atnaujinti vaizdo stebėjimo tinklus 7 Kauno miesto mokyklose (Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje, Kauno technologijos universiteto gimnazijoje, Vaižganto progimnazijoje, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijoje, Kauno tarptautinė gimnazijoje). Taip pat bus vykdoma elektroninių cigarečių VAPE prevencijos programa, įdiegiant elektroninių cigarečių garų detektorius.

Įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą, 2025 metais planuojama reorganizuoti Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklą-darželį, prijungiant jį prie Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“.

Atsižvelgiant į sparčiausiai augančius rajonus ar mokinių pasiskirstymą, atitinkamai planuojama ir įstaigų plėtra. Aleksote plečiamas Tirkiliškių darželis ir mokykla-darželis – papildomai planuojama 12 klasių komplektų po 24 mokinius, t. y. 288, darželyje 12 grupių – 2 lopšelio po 15 ir 10 darželio po 20, t. y. 230 – iš viso 518 mokinių. Kauno Veršvų gimnazijoje planuojamas papildomas 1 klasės komplektas – 30 mokinių, modernizuojant pastatą Mūšos g. 6. Numatoma atlikti pastato (Pramonės pr. 35), skirto Kauno moksleivių techninės kūrybos centro veiklai, rekonstrukciją ir įrengti STEAM centrą. Šiame centre būtų vykdomas tęstinis nuoseklus neformalusis ir formalųjį papildantis švietimas.

Bus tęsiamos dar 2024 m. pradėtos Vijūkų g. darželio statybos Romainiuose: sklype iškils vieno aukšto 260 vietų darželis. Šalia projektuojama ir pradinė mokykla, kurioje galės mokytis apie 700 mokinių. 2025 m. planuojama parengti Kauno Panemunės progimnazijos, Kuosų g. 22, techninį darbo projektą. Sėkmės atveju statybos darbus planuojama vykdyti 2026–2027 metais. Trejų metų planuose Prezidento Antano Smetonos gimnazijos (Vijūnų g. 2), Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos (Šeštokų g. 30) ir Kauno Vaišvydavos mokyklos (Vaišvydo g. 28) rekonstrukcija.

Planuojama atlikti mokyklų vidaus patalpų (STEAM klasės (Kauno Simono Daukanto progimnazija; Kauno Kazio Griniaus progimnazija; Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija; Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla; Kauno „Nemuno“ mokykla; Kauno Veršvų vidurinė mokykla; Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus), nusiraminimo kambariai („Ryto“ pradinė mokykla, „Paparčio“ pradinė mokykla, Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Kauno „Nemuno“ mokykla, Kauno Veršvų vidurinė mokykla), dalykų klasės (Kauno Milikonių progimnazija, Prezidento Antano Smetonos gimnazija, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus), sporto salės (Kauno Veršvų gimnazija, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus; Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija (mažoji ir didžioji sporto salės)) remonto darbus pagal įstaigų pateiktus Ilgalaikio turto remonto planus. 2025 m. planuojami net 6 mokyklų virtuvių remontai (Bernardo Brazdžionio mokykla (Partizanų g. 22), Veršvų gimnazija, „Vyturio“ gimnazija, Viktoro Kuprevičiaus progimnazija, Šv. Roko mokykla, „Varpo“ gimnazija). Planuojama atlikti darželių vidaus patalpų („Lakštutė“, „Atžalėlė“, „Nežiniukas“, „Rasytė“, Šančių, „Spindulėlis“, „Vilnelė“, „Žuvintas“, Žaliakalnio ir kt.), virtuvės patalpų („Daigelis“, „Rūtelė“) remonto darbus pagal įstaigų pateiktus Ilgalaikio turto remonto planus. Bus pabaigtas Kauno Veršvų gimnazijos pastato Mūšos g. 6 kapitalinis remontas (fasadas, vidaus patalpos, inžinerinės sistemos). Planuojama, kad bus baigta Simono Daukanto progimnazijos ir Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus (S. Lozoraičio g. 13) sporto aikštynų renovacija ir pradėtas renovuoti Kazio Griniaus progimnazijos aikštynas.

Miesto reprezentacinėje vietoje, senamiestyje, veikianti Kauno Maironio universitetinė gimnazija jau greitai turės dar daugiau patogumų – pabaigos link artėja sporto salės statyba. Joje vienu metu tilps apie 160 žmonių. Išskirtinio dizaino pastatas užsandarintas, pabaigti stogo darbai. Sumontuotos saulės panelės, fasadinės vitrinos. Taip pat suklota dalis kiemo grindinio. Viduje vedžiojamos inžinerinės sistemos, ruošiamasi apdailos darbams. Rūsyje įsikurs gimnastikos salė, trenerių kabinetas, persirengimo, techninės ir pagalbinės patalpos. Naująją erdvę numatyta atverti kitais mokslo metais.

2025 m. planuose – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos pastato kapitalinio remonto ir teritorijos sutvarkymo pabaiga. Patalpos bus pritaikytos šiuolaikinį tarpdisciplininį ugdymą apimančioms dainavimo, šokio, vaidybos, garso režisūros ir darbo scenos užkulisiuose veikloms.

Siekiant įtraukti Kauno miesto gyventojus į sporto veiklas, bus gerinama sporto paslaugų kokybė ir prieinamumas, finansuojami nevyriausybinių organizacijų sporto ir fizinio aktyvumo projektai.

2025 m. planuojama net dviejų baseinų– Šilainiuose ir Panemunėje statybų pabaiga. Abu statiniai, skirti sportininkų ir gyventojų poreikiams, turės po aštuonis 25 m ilgio takelius, laisvalaikio erdves. Svarbu paminėti, jog erdvės bus pritaikytos asmenims su negalia. Šiuo metu projektuojamas trijų zonų sporto kompleksas (baseino zona (apie 5 000 m2), smėlio zona (apie 3 000 m2), kietų dangų zona(apie 2 000 m2)) Aleksote. Išskirtina tai, kad vandens zonoje yra numatyta apie 60 m2 banglenčių patalpa (su dirbtinėmis bangomis). Tai bus svarbus pramogų kompleksas pastaruoju metu sparčiai besivystančioje miesto dalyje.

Vasaros pradžioje duris atvers nauja buriavimo bazė Neptūno įlankoje. Moderniame sporto mokyklos „Bangpūtys“ komplekse veiks šiuolaikiškas sporto centras su treniruoklių sale, persirengimo ir techninėmis patalpomis, elingais. Buriavimo bazėje numatytos administracinės patalpos, mokymų ir susirinkimų salė, veiks kavinė. Šalia pastato bus įrengta didelė terasa vasaros renginiams.

Dar 2025 m. greta Dariaus ir Girėno stadiono ir Sporto halės duris atvers Lengvosios atletikos maniežas. 15 tūkst. kv. m ploto pastate – 200 metrų ir aštuoni 60 m bėgimo takai, šuolių, rutulio stūmimo ir tolimųjų metimų treniruočių sektoriai, treniruoklių ir gimnastikos salės, masažo kabinetai, pirtys ir kavinė, apačioje – net 140 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. 2025 m. pradžioje tikimasi gauti statybos leidimą universaliai regbio ir futbolo arenai. Aleksote, šalia Europos prospekto ir Veiverių gatvės sankirtos, iškils trijų aukštų statinys su dirbtinės dangos aikšte ir mažiausiai tūkstančio vietų tribūnomis. Pastatas pasitarnaus vaikų treniruotėms, vietos bendruomenės veikloms ir profesionalų varžyboms šaltuoju metų laiku. Trejų metų planuose – ir uždaro ekstremaliojo sporto centro statybos, ir Kauno Milikonių progimnazijos (Baltijos g. 30) sporto paskirties pastato, ir sporto paskirties komplekso (Veiverių g. 132) projektavimas ir statybos darbų pradžia. Bus tęsiamas antrokų mokymo plaukti programos įgyvendinimas.

Siekdama skatinti gyventojų bendruomeniškumą, organizacijų iniciatyvas įvairiose srityse (sportas, socialinės paslaugos, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo veiklos stiprinimas, UNESCO pasaulio paveldo vertybės „Kauno modernizmas: Optimizmo architektūra 1919–1939“ išskirtinės visuotinės vertės populiarinimas), Savivaldybė toliau vykdys programą „Iniciatyvos Kaunui“, finansuodama geriausius įvairių sričių projektus. Numatoma, kad viešųjų paslaugų, kurias teikia pagal šią programą finansuojamos nevyriausybinės, bendruomeninės ir kitos Savivaldybės teritorijoje veikiančios organizacijos, skaičius didės ir kokybė gerės.

Numatoma socialinių ir susijusių paslaugų plėtra bendruomenėje, skatinant kauniečius ilgiau išlikti bendruomenėje, nutolinant stacionarią globą. Suplanuotos veiklos ir finansiniai resursai orientuoti į paslaugų bendruomenėje plėtrą siekiant, kad ne daugiau kaip 20 proc. visų paslaugų gavėjų gautų paslaugas stacionariose globos įstaigose. Šiam tikslui pasiekti suplanuota toliau tęsti paslaugų organizavimą, reaguojant į įvairią gaunamą informaciją apie galimus pagalbos poreikius, skiriant didesnį dėmesį rizikos veiksnius galintiems patirti asmenims – laiku suteikti jiems pagalbą, nutolinančią nuo intensyvių nuolatinių paslaugų gavimo. Išskirtinas įgalinančių paslaugų su apgyvendinimu teikimas Lampėdžių g. 10. Vienu metu iki 100 asmenų (šeimų), kurie motyvuoti spręsti savo problemas, įveikti krizes, identifikuojant tai kartu su socialiniais darbuotojais, su socialinės srities ir kitų sričių darbuotojų pagalba turės galimybę ne tik įsivertinti savo sunkumus, bet ir pasirinkti optimalų būdą jiems įveikti, išmokti įveikti atkryčius ir tapti visaverčiais bendruomenės nariais; nevyriausybinių organizacijų, kaip paslaugų teikėjų, plėtra skatinant jų akreditaciją teikti socialines paslaugas (pvz., vaikų dienos socialinė priežiūra, palydėjimo paslaugos be apgyvendinimo ir pan.), reguliariai teikiant reikiamas konsultacijas, dalinantis informaciją, priimant siūlymus dėl poreikių nustatymo.

Bus tęsiamas projekto „SOC taškas – skaitmeninė platforma integracijai ir socialinei atskirčiai mažinti, priartinant socialinių paslaugų ir socialinės paramos prieinamumą Kauno mieste ir Telšių rajone“ įgyvendinimas. Projektu ketinama sukurti informacinių technologijų (IT) modulį, sudarantį galimybę asmenims gauti aktualią informaciją apie socialines paslaugas ir jų teikėjus jų gyvenamojoje savivaldybėje vienoje vietoje, nesudėtingai inicijuoti reikalingos socialinės paslaugos teikimo organizavimą, tiesiogiai fiksuoti asmeniui skirtų socialinių paslaugų organizavimo eigą ir paslaugų, gaunamų namuose, teikimą, įvertinti jų kokybę (palikti įvertinimą), taip pat automatiškai formuoti suteiktų paslaugų, teiktų namuose, ataskaitas identifikuojant ataskaitinius laikotarpius.

Planuojamas aplinkos ir paslaugų asmenims, išgyvenantiems benamystę, kokybės gerinimas sukuriant ir pritaikant motyvuojančią aplinką, optimizuojant paslaugas (pabaigus laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo vietų remontus (rekonstrukcijas) peržiūrėti ir optimizuoti paslaugas, orientuojantis į jų kokybę, didesnio savarankiškumo ugdymą, lygiagrečiai užtikrinant asmenų saugumą).

2025–2027 m. sveikatos priežiūros srityje planuojami įgyvendinti 5 projektai, kurių tikslai yra šie:

pritraukti į darbą Kauno miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose sveikatos priežiūros specialistus, kurių labiausiai trūksta;

atnaujinti Kauno miesto sveikatos centro partnerių medicinos priemones ir infrastruktūrą;

atnaujinti ambulatorines slaugos paslaugas namuose ir paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų priemones ir infrastruktūrą;

pradėti taikyti inovatyvius metodus lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams gydyti.

Miesto strategija – didinti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų Kaune prieinamumą jau veikiančiose įstaigose. Bus tęsiama K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtra. Numatyta kelis kartus padidinti erdves ir lovų skaičių Panemunėje. Čia bus teikiamos bendrosios slaugos, vegetacinės būklės pacientų slaugos, paliatyviosios pagalbos paslaugos. Dar beveik 200 vietų korpusas pritaikomas slaugai Kulautuvoje.

Pagal patvirtintą Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategiją iki 2029 metų, 2025–2027 metais bus įgyvendinama Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros programa, kuria siekiama užtikrinti esamo socialinio būsto fondo tinkamą kokybę, sudaryti palankias sąlygas apsigyventi gyvenamuosiuose būstuose asmenims (šeimoms), kurie turi teisę į socialinio būsto nuomą.

Siekiant skatinti kompaktišką urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymą, reguliuoti urbanizuotų teritorijų plėtrą, naudojant tankinimą ir užstatytų teritorijų konversiją (antrinį panaudojimą), keičiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, o siekiant pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, išryškinti teritorijų, turinčių prastą urbanistinę kokybę, potencialą, skatinti jų atnaujinimą, išnaudojant šių teritorijų resursus, atsižvelgiant į vietos kontekstą, formuojant fizinį ir socialinį kaimynystės charakterį, stiprinant vietos identitetą, atliekami atskirų miesto dalių bendrojo plano teritorijų (Žemosios Fredos teritorijos bendrojo plano dalies ir kt.) pakeitimai.

2025 m. bus baigiami Gervių g., Vandžiogalos pl., Bitininkų g., Vijūkų ir B. Brazdžionio g. tvarkymo darbai, tęsiami H. ir O. Minkovskių g., Vėjo g. , Griunvaldo g. rekonstravimo, Biržiškų g., M. Riomerio g. kapitalinio remonto darbai. Planuojama pradėti Lubinų g., Žemaičių pl. Ir Linkuvos g. įkalnės, Baltų pr., D. Poškos g. ir Geležinio Vilko g. remonto darbus. Tęsiamas pietrytinio aplinkkelio tiesimas ir įjungimas į Kauno miesto ir visos Lietuvos kelių tinklą. Jis turės įtakos socialinei, ekologinei ir ekonominei aplinkai ir ją veiks keliais lygmenimis: vietiniu, regioniniu, šalies ir tarptautiniu. Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių kelių direkcija bus tęsiama skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statyba. 2025 m. planuojamas įrengti P. Vileišio tilto prietilčio transporto mazgas.

Bus tęsiamas Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, programos įgyvendinimas. Šia programa siekiama skatinti Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Taip pat planuojamas Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos, kurios tikslas – juridinių asmenų valdomų objektų išsaugojimas, sutvarkymas, pritaikymas visuomenės poreikiams tenkinti ir jų prieinamumo didinimas – įgyvendinimas.

Miestas toliau tęs žaliųjų erdvių *renesansą*. 2025 m. kauniečiai laisvalaikį galės leisti atnaujintuose Gričiupio, Aleksoto Liepų alėjos, Kovo 11-osios, Naugardiškių ir Naujakurių parkuose. Taip pat tikimasi 2025 m. parengti Ašigalio ir Piliuonos skverų, Linkuvos ir Vytauto parkų techninius projektus. Rekonstrukcija prasidės Girstupio, Sargėnų, Vaišvydavos, Vijūkų ir Aukštųjų Šančių ąžuolyno parkuose. Deramo dėmesio sulauks ir daugelio pamėgta Sąjungos aikštė – 2025 m. vasarą planuojama pradėti jos rekonstrukciją. Teritorija bus sutvarkyta visuomenės poreikiams. Atnaujintoje erdvėje atsiras promenada, treniruokliai ir vaikų žaidimo aikštelės, aplink esamą memorialą bus sukurta rimties ir atminimo erdvė, suplanuotos bendruomeninių renginių zonos. Neries krantinės pusėje numatyta įrengti apželdintą laiptuotą terasą poilsiui su vaizdu į upę.

Per 2025 m. planuojama iš esmės sutvarkyti Lampėdžių paplūdimio teritoriją, įrengiant pėsčiųjų gatvę, sporto ir laisvalaikio erdves, pritaikant jas asmenims su negalia, tuo pačiu pagerinti darbo sąlygas gelbėtojams, įrengiant naują gelbėjimo punktą ir stebėjimo bokštelius. Taip pat bus pastatyti lauko dušai, sumontuoti suoliukai, dviračių stovai, informacinis stendas ir apšvietimo atramos.

Jau 2025 m. planuojama pabaigti Laisvės alėjos rekonstrukcijos VI etapą – Laisvės al. tarp Vytauto pr. ir Trakų g. rekonstravimo darbus. Ne už kalnų ir Griunvaldo g. rekonstrukcijos pabaiga.

Atnaujintas Kauno rotušės pastatas, sutvarkyta Vilniaus gatvė – ne paskutiniai gražėjančio Kauno senamiesčio štrichai. Darbai verda Rotušės aikštėje: keičiami nusidėvėję centralizuoto vandentiekio, nuotekų ir dujų tinklai. Važiuojamojoje dalyje aplink aikštę bus perkloti autentiški akmenys, likusioje erdvėje – granito danga. Bus modernizuotas fontanas, aplink medžius sukurtos skirtingų dydžių žalumos salelės.

Kaip ir pernai, 2025 m. bus tęsiama tiltų statyba. Didžiausias iš jų sujungs Nemuno krantus tarp Vilijampolės ir Marvelės – tęsiama vadinamojo Kėdainių tilto iš Brastos į Užnemunės gatvę statyba. Jis padės išvaduoti Senamiestį nuo didelių tranzitinio eismo srautų. Bus tęsiama dar 2024 m. pradėta pėsčiųjų tilto iš Nemuno salos į Žemąją Fredą statyba. Ruošiamasi pradėti statyti 312 m ilgio ir 6,5 m pločio pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per Nerį, sujungsiantį Senamiestį ir Brastos gatvę.

Trejų metų planuose numatyta atnaujinti Birštono g. – Vilniaus g., Savanorių pr. – Taikos pr., Karaliaus Mindaugo pr. (prie Birštono g., prie V. Kuzmos g.) požemines perėjas.

Ir toliau didelis dėmesys bus skiriamas Kauno, kaip dviračių miesto, idėjai įgyvendinti. 2025–2027 m. numatoma toliau tvarkyti esamus ir įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus. Planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus Baltijos g., Baltų pr., Biržiškų g. ir Chemijos gatvėje. Pabrėžtina, jog vis dažniau tiesiant naujas ar renovuojant senas gatves, į jas integruojami dviračių takai.

Siekiant didinti eismo saugumą Kauno miesto teritorijoje, planuojama tęsti kelio ženklų atnaujinimą ir įrengimą, taip pat, vadovaujantis parengtu *juodųjų dėmių* žemėlapiu, toliau naikinti avaringiausias gatvių vietas.

Savo veiklą tęsianti Kauno būsto modernizavimo agentūra toliau sieks skatinti daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) gerinant Kauno miesto mikrorajonų gyvenamąją aplinką. Taip pat Savivaldybė 2025 m. tęs Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų tvarkymo programą, kuria siekiama skatinti Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų planavimą, statinių projektavimą ir šių teritorijų sutvarkymą, skiriant šiems darbams dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

**IV SKYRIUS**

**PROGRAMOS**

2 lentelėje pateikiamos Savivaldybės programos, asignavimų ir kitų lėšų 2025–2027 metams planas, 1 grafike pateiktas 2025–2027 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas.

2 lentelė.2025–2027 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

| Eil. Nr. | Programos pavadinimas | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2027 metų asignavimai ir kitos lėšos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atvirumo ir bendradarbiavimo, plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą, programa | 28 563,5 | 47 246,9 | 80 893,0 |
| 2. | Gyventojo poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa | 641 864,0 | 655 762,2 | 623 296,7 |
| 3. | Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programa | 252 409,4 | 244 387,7 | 248 677,7 |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | | 747 314,4 | 775 548,1 | 801 636,2 |
| Iš jo:  1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | | 416 212,8 | 448 642,1 | 476 762,8 |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | | 224 854,5 | 235 605,4 | 235 306,7 |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | | 21 368,6 | 21 376,9 | 21 492,9 |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | | 29,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Skolintos lėšos | | 13 000,0 | 19 000,0 | 18 000,0 |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai | | 71 849,0 | 50 923,8 | 50 073,8 |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | | 175 522,5 | 171 848,7 | 151 231,2 |
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | | 922 836,9 | 947 396,8 | 952 867,4 |
| Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos | | 26 640,6 | 37 581,3 | 30 331,9 |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | | 120 364,4 | 93 467,1 | 134 524,2 |

1 grafikas.2025–2027 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas

|  |
| --- |
| **Atvirumo ir bendradarbiavimo, plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą,programa** |

Siekiant įgyvendinti atvirumo ir bendradarbiavimo, plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą programą, numatomos pagrindinės veiklos kryptys:

palankesnių sąlygų verslui sudarymas;

investicijų pritraukimas;

inovacijų ekosistemos plėtra;

inovatyvios kultūros paslaugų plėtra;

turizmo skatinimas.

Šią programą sudaro 2 tikslai, 7 uždaviniai ir 21 priemonė, kurios skaidomos į papriemones. Programos vykdytojai – Bendrųjų reikalų skyrius, Finansų ir ekonomikos skyrius, Investicijų ir projektų skyrius, Kultūros paveldo skyrius, Kultūros skyrius, Personalo valdymo skyrius, Statybos valdymo skyrius, Užsienio ryšių skyrius, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius. Programos koordinatorius – Tadas Metelionis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, el. paštas [administracijos.direktorius@kaunas.lt](mailto:administracijos.direktorius@kaunas.lt).

**Tikslo „Modernus ir aukštą pridėtinę vertę kuriantis technologijų miestas“ įgyvendinimo aprašymas (kodo Nr. 1.1)**

Norint įgyvendinti viziją – Kaunui tapti aukštųjų technologijų ir modernios pramonės miestu, siekiama daryti teigiamą įtaką visiems svarbiausiems verslo bendruomenės segmentams, keliamas tikslas išspręsti keturis pagrindinius uždavinius: užtikrinti, kad mieste būtų prieinama visa tinkama infrastruktūra pritraukti naujus stambius investuotojus; sudaryti tinkamas sąlygas naujam inovatyviam ir aukštą pridėtinę vertę kuriančiam verslui steigti; puoselėti ir skatinti esamų smulkių ir vidutinių įmonių plėtrą; užtikrinti, kad žmonės ir kroviniai iš Kauno ir į Kauną keliautų patogiai, greitai ir darniai. Sėkmingai įgyvendinus ekonominės aplinkos gerinimo srities uždavinius, Kaunas taps konkurencingu proveržio miestu ne tik šalyje, bet ir visame regione.

**1.1.1 uždavinys. Stiprinti kryptingą ekonominę specializaciją, pritraukiant tiesiogines užsienio ir vietos investicijas**

Pirmuoju uždaviniu siekiama užtikrinti, kad užsienio investuotojų kelionė iki Kauno ir įsikūrimas Kaune būtų kuo paprastesnė, kartu dedant dideles pastangas, kad Kaune įsikūrę investuotojai būtų suinteresuoti plėsti savo veiklą ir vystyti naujus, aukštą pridėtinę vertę kuriančius projektus ir produktus. Būtinas nuoseklus darbas gerinant investicinę aplinką Kaune ir potencialių užsienio investuotojų pritraukimas. Siekiama padidinti investicinį Kauno patrauklumą, tai padės įtvirtinti pagrindines miesto ekonomines specializacijas: inžinerinę ir automobilių pramonę, gyvybės mokslus, informacijos ir ryšių technologijas. Investuotojų pritraukimas yra neatsiejamas nuo miesto įvaizdžio kūrimo, todėl siekiama Kauno miesto matomumo užsienio žiniasklaidos pranešimuose, taip tiesiogiai gerinant pozicionavimą tarp prioritetinių užsienio investuotojų. Uždavinio rezultatams pasiekti įgyvendinamos priemonės: siekti, kad Kaunas būtų prioritetinė steigimosi ir plėtros vieta aukštos pridėtinės vertės investuotojams ir verslams; vystyti tarptautinį miesto žinomumą ir įvaizdį didinančią rinkodarą.

**1.1.2 uždavinys. Įgalinti inovacijomis grįsto verslo plėtrą**

Antruoju uždaviniu siekiama išbandyti ir plačiai taikyti naujas ir pagerinti esamas priemones, skatinančias visavertę Kauno miesto inovacijų ekosistemos plėtrą. Tam būtinas produktyvus bendradarbiavimas su miesto akademine bendruomene ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas vystančiomis įmonėmis. Taip pat siekiama, kad mieste būtų prieinamos kokybiškos verslo paramos paslaugos visiems novatoriškų idėjų turintiems startuoliams, ir kartu tikslingai vystyti naujas patrauklias erdves, kurios leis lengviau sinergizuoti jaunų įmonių ambicijas, idėjas ir stiprinti pačią Kauno startuolių bendruomenę. Galiausiai siekiama tiesiogiai prisidėti prie inovacijų plėtros numatant platesnį ikiprekybinių ir kitų inovacinių viešųjų pirkimų taikymą, taip kuriant paskatas pritaikyti inovacijas viešajame sektoriuje, ir paskatinti inovatyvias vietos įmones ir jų bendruomenę vystyti rinkos potencialą turinčius naujus produktus ir paslaugas. Uždavinio rezultatams pasiekti buvo įgyvendinamos šios priemonės: siekti, kad Kaunas būtų prioritetinė steigimosi ir plėtros vieta aukštos pridėtinės vertės investuotojams ir verslams; remti regiono inovacines veiklas ir skatinti jų panaudojimą miesto aplinkoje.

**1.1.3 uždavinys. Didinti miesto patrauklumą naujiems ir augantiems verslams**

Trečiuoju uždaviniu siekiama gerinti informacijos sklaidą ir kurti skatinimo programas, padėsiančias verslams reaguoti į ateities iššūkius. Norint sukurti patogų miestą ne tik gyventojams, bet ir verslui, būtina užtikrinti aukštą paslaugų lygį verslo subjektams. Siekiant atliepti užsienio ir vietos verslo poreikius, Kauno mieste turi būti tinkamas tiek kvalifikuotos, tiek paslaugų sektoriaus ir profesinių sričių darbo jėgos lygis – tam reikės ypač glaudaus tarpsektorinio bendradarbiavimo ir įvairių skatinimo priemonių, bus išnaudojamas Kauno, kaip akademiškiausio miesto, potencialas. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: užtikrinti pakankamą aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės industrijų darbo jėgos pasiūlą; skatinti kauniečių verslumą; vystyti kokybiškas paslaugas verslui.

**1.1.4 uždavinys. Stiprinti miesto išorinį keleivių ir krovinių susisiekimą**

Ketvirtuoju uždaviniu siekiama stiprinti Kauno, kaip strategiškai palankios lokacijos – geografinio Lietuvos centro – pozicijas, išnaudojant nacionalinius ir tarptautinius logistinius tinklus („Via Baltica“, „Rail Baltica“, vandens kelias E41). Gerinant svarbų investiciniam patrauklumui miesto pasiekiamumą, turi būti užtikrinta, kad keleivių atvykimas į Kauną būtų kuo greitesnis ir paprastesnis – taip prisidėtų ir prie atvykstamojo turizmo skatinimo. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas vandens keliams įveiklinti – siekiant vystyti darnią ir intermodalią logistiką, kartu su nacionalinėmis institucijomis bus stengiamasi „atverti“ Nemuną komercinei laivybai. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės : didinti miesto tarptautinį pasiekiamumą; vystyti vandens kelių komercinį potencialą.

**Tikslo „Kaunas – Baltijos jūros regiono įtraukios ir inovatyvios kultūros, konkurencingas keliautojų miestas, atviras idėjų mainams ir bendradarbiavimui“ įgyvendinimo aprašymas (kodo Nr. 1.2)**

**Tikslo įgyvendinimo aprašymas**

Kultūriniame gyvenime dalyvaujantys asmenys ne tik ugdo gebėjimus, turtina savo asmenybę, tačiau pasižymi ir stipresniu subjektyviu gerovės jausmu, geba suprasti, kritiškai vertinti visuomenėje vykstančius pokyčius. Kultūra – puikus visuomenės socialinių problemų sprendimo įrankis, kuris privalo tapti neatsiejama kiekvieno individo gyvenimo dalimi, tai pasiekti galima tik padarius kultūrą visiems prieinamą ir įtraukią. Siekiant didinti kultūros naudą ir dar aktyviau įtraukti gyventojus į kultūrines veiklas, svarbu, kad kultūros ir meno subjektai nuolatos atnaujintų savo veiklą, permąstytų aktualius visuomenėje vykstančius procesus, integruotų inovatyvius sprendimus. Prie socialinės sanglaudos stiprinimo ir ekonominės vertės kūrimo taip pat prisideda tinkamai išsaugotas ir įveiklintas kultūros paveldas, kuris padeda išsaugoti istorinę atmintį, suvokti savo miesto daugiakultūres tradicijas. Kultūra ir kultūros paveldas yra viena pagrindinių turizmo priežasčių, kadangi sudaro didžiąją ir esminę kiekvieno pasakojimo apie lankytinus objektus dalį. Dėl šios priežasties kultūros turinys generuoja didžiąją dalį turizmo srautų ir skatina vidaus turizmą. Turizmui skatinti svarbus ir miesto turistinio potencialo panaudojimas, darniai vystoma turizmo infrastruktūra, didinama turizmo paslaugų ir produktų įvairovė, kuriamas savitas miesto įvaizdis ir efektyvi tikslinių rinkų komunikacija. Tai sudaro prielaidas didinti miesto žinomumą, augti turistų ir jų nakvynių skaičiui, keliautojų pasitenkinimui lankantis Kauno mieste.

**1.2.1 uždavinys. Užtikrinti įtraukios, prieinamos, kokybiškos kultūros plėtrą ir inovacijas**

Pirmuoju uždaviniu siekiama, kad mieste būtų užtikrinta įtraukios, prieinamos, kokybiškos kultūros plėtra ir inovacijos. Titulas „Europos kultūros sostinė 2022“ leido miestui įtvirtinti kultūrą ir kūrybiškumą kaip vieną esminių tvarios miesto raidos sąlygų, užtikrinti gausią kultūros renginių pasiūlą. Gyventojų įtrauktis į kultūrinį gyvenimą bus visų kultūros paslaugas teikiančių subjektų prioritetinė kryptis, siekiant palaikyti 2022 m. kultūrinio gyvenimo ritmą. Inovatyvių kultūros paslaugų ir produktų įvairovė mieste prisidės prie kultūros įstaigų paslaugų gerinimo ir gyventojų įsitraukimo į dalyvavimą kultūros veiklose. Bus siekiama didinti dėmesį socialiai pažeidžiamoms grupėms, užtikrinant jų integraciją į kultūrinį gyvenimą. Kultūros srityje veikiančių organizacijų, švietimo įstaigų ir verslo bendradarbiavimo skatinimas prisidės prie įvairesnio kultūrinių paslaugų spektro, įtrauks daugiau gyventojų į kultūrinį užimtumą ir gerins vartotojų patirtis – pasitenkinimą kultūros paslaugomis ir kultūros paveldo tvarkymu. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę (vartotojų patirtis); didinti inovatyvių kultūros paslaugų ir produktų įvairovę; skatinti miestiečių kultūrinį dalyvavimą (įtraukti į kultūrines veiklas įvairias miestiečių grupes); skatinti kultūros ir kitose srityse veikiančių organizacijų, švietimo įstaigų ir verslo bendradarbiavimą.

**1.2.2 uždavinys. Užtikrinti darnų kultūros įstaigų ir infrastruktūros valdymą, paveldo ir miesto viešųjų erdvių įveiklinimą**

Antruoju uždaviniu siekiama užtikrinti darnų kultūros įstaigų ir infrastruktūros valdymą, paveldo ir miesto viešųjų erdvių įveiklinimą. Viešosios kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra taps svarbiu veiksniu, padėsiančiu pagerinti ir užtikrinti kultūros paslaugų prieinamumą visoms asmenų grupėms, įskaitant visus, turinčius mažiau galimybių dėl negalios ar sveikatos problemų ir kitų socialinių iššūkių. Bus siekiama ne tik pritaikyti kultūros įstaigų infrastruktūrą, bet ir didelį dėmesį skirti kultūros paslaugų pritaikymui atskirtį dėl negalios ar kitų sveikatos problemų patiriančioms asmenų grupėms. Plėtojant viešąją kultūros infrastruktūrą bus užtikrintas kultūros paveldo saugojimas, tvarkymas, populiarinimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės kultūros reikmėms. Dėmesys bus skiriamas ir efektyviam kultūros paslaugų valdymui, tai leis užtikrinti kokybiškas paslaugas, atitiks visuomenės poreikius ir skatins kultūrinį dalyvavimą. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: užtikrinti viešosios kultūros infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą, pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą; sudaryti sąlygas saugoti, įveiklinti miesto paveldą, pritaikyti šiandieniniams poreikiams, įveiklinti miesto viešąsias erdves; vystyti Kauną kaip atvirą, konkurencingą ir išskirtinę vertę kuriantį turizmo traukos centrą.

**1.2.3 uždavinys. Vystyti Kauną kaip atvirą, konkurencingą ir išskirtinę vertę kuriantį turizmo traukos centrą**

Trečiuoju uždaviniu siekiama efektyviai išnaudoti Kauno miesto turizmo potencialą, didinti turistinės vietovės patrauklumą, mažinti turizmo sezoniškumą, pritraukti didesnį turistų skaičių ir didinti keliautojų pasitenkinimą. Kuriant naujus ir atnaujinant esamus traukos objektus, bus kuriama šiuolaikiška turizmo infrastruktūra. Skatinant viešosios ir privačios partnerystės projektus ir iniciatyvas, bus siekiama kurti novatoriškus ir konkurencingus turizmo produktus pritraukiant tarptautinio lygio renginius. Turizmo paslaugų kokybės gerinimas, konkurencingų ir inovatyvių turizmo produktų vystymas apims naujų turizmo patirčių, maršrutų ir produktų kūrimą, turizmo paslaugų kokybės gerinimą, turizmo ir svetingumo sektoriaus dalyvių kompetencijų stiprinimą, turizmo verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo skatinimą. Kuriamas savitas miesto turistinis įvaizdis ir kryptinga turizmo rinkodara, vykdoma tikslinėse rinkose, leis įgyvendinti kūrybingus ir efektyvius integruotos rinkodaros komunikacijos projektus. Kauno miesto pažinimas bus skatinamas įgyvendinant tradicines ir skaitmenines rinkodaros priemones, kurios prisidės prie didėjančio atvykstamojo ir vietinio turizmo. Kauną pozicionuojant kaip patrauklią turistinę vietovę, bus siekiama vykdyti darnų turizmo plėtros planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną, atsižvelgiant į turistų poreikius, ekonominę naudą miestui ir gyventojams, tai pat analizuoti ir reaguoti į Kauno miesto keliautojų poreikius, atliekant turistų apklausas ir slapto pirkėjo (vietovės analizės) tyrimus. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: darniai vystyti konkurencingą turizmo infrastruktūrą; skatinti viešosios ir privačios partnerystės projektus, vystant traukos objektus ir su turizmu susijusias iniciatyvas; gerinti turizmo paslaugų kokybę, vystyti konkurencingus ir inovatyvius turizmo produktus; vystyti savitą (*kaunastišką*) turistinį įvaizdį ir kryptingai vykdyti turizmo rinkodarą; užtikrinti efektyvų ir atsakingą Kauno, kaip patrauklios turistinės vietovės, valdymą.

2 grafikas. Atvirumo ir bendradarbiavimo, plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą, programa ir jos uždaviniai

3 lentelė. 2025–2027 metų Atvirumo ir bendradarbiavimo, plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą, programos (kodas 1) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2027 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 T | Stiprinti kryptingą ekonominę specializaciją, pritraukiant tiesiogines užsienio ir vietos investicijas | 1 333,8 | 1 352,8 | 1 440,8 |  |
| 1.1.1.1 | Siekti, kad Kaunas būtų prioritetinė steigimosi ir plėtros vieta aukštos pridėtinės vertės investuotojams ir verslams | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1.1.1.1 |
| 1.1.1.2 | Vystyti tarptautinio miesto žinomumą ir įvaizdį didinančią rinkodarą | 1 183,8 | 1 202,8 | 1 290,8 | 1.1.1.2 |
| 1.1.2 P | Įgalinti inovacijomis grįsto verslo plėtrą | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2.1 | Sudaryti tinkamas sąlygas inovatyvių ir kitų pažangių pramonės šakų ekosistemoms augti | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1 |
| 1.1.2.2 | Remti regiono inovacines veiklas ir skatinti jų panaudojimą miesto aplinkoje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.2 |
| 1.1.3 P | Didinti miesto patrauklumą naujiems ir augantiems verslams | 2 189,9 | 4 451,9 | 1 614,5 | 1.1.3 P |
| 1.1.3.1 | Užtikrinti pakankamą aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės industrijų darbo jėgos pasiūlą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1 |
| 1.1.3.2 | Skatinti kauniečių verslumą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.2 |
| 1.1.3.3 | Vystyti kokybiškas paslaugas verslui | 2 189,9 | 4 451,9 | 1 614,5 | 1.1.3.3 |
| 1.1.4 P | Stiprinti miesto išorinį keleivių ir krovinių susisiekimą | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4.1 | Didinti miesto tarptautinį pasiekiamumą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.4.1 |
| 1.1.4.2 | Vystyti vandens kelių komercinį potencialą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.4.2 |
| 1.2.1 T, P | Užtikrinti įtraukios, prieinamos, kokybiškos kultūros plėtrą ir inovacijas | 16 434,3 | 17 577,4 | 17 450,1 |  |
| 1.2.1.1 | Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę (vartotojų patirtis) | 13 330,2 | 13 888,8 | 13 926,8 | 1.2.1.1 |
| 1.2.1.2 | Didinti inovatyvių kultūros paslaugų ir produktų įvairovę | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1.2 |
| 1.2.1.3 | Skatinti miestiečių kultūrinį dalyvavimą (įtraukti į kultūrines veiklas įvairias miestiečių grupes) | 3 104,1 | 3 688,6 | 3 523,3 | 1.2.1.3 |
| 1.2.1.4 | Skatinti kultūros ir kitose srityse veikiančių organizacijų, švietimo įstaigų ir verslo bendradarbiavimą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1.4 |
| 1.2.2 T, P | Užtikrinti darnų kultūros įstaigų ir infrastruktūros valdymą, paveldo ir miesto viešųjų erdvių įveiklinimą | 8 060,5 | 23 364,8 | 59 887,7 |  |
| 1.2.2.1 | Užtikrinti viešosios kultūros infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą, pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą | 5 907,5 | 22 026,0 | 59 157,2 | 1.2.2.1 |
| 1.2.2.2 | Sudaryti sąlygas saugoti, įveiklinti miesto paveldą, pritaikyti šiandieniniams poreikiams, įveiklinti miesto viešąsias erdves | 2 153,0 | 1 338,8 | 730,5 | 1.2.2.2 |
| 1.2.2.3 | Skatinti efektyvų kultūros paslaugų valdymą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.2.3 |
| 1.2.3 P | Vystyti Kauną kaip atvirą, konkurencingą ir išskirtinę vertę kuriantį turizmo traukos centrą | 515,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.2.3.1 | Darniai vystyti konkurencingą turizmo infrastruktūrą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.3.1 |
| 1.2.3.2 | Skatinti viešosios ir privačios partnerystės projektus, vystant traukos objektus ir su turizmu susijusias iniciatyvas | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.3.2 |
| 1.2.3.3 | Gerinti turizmo paslaugų kokybę, vystyti konkurencingus ir inovatyvius turizmo produktus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.3.3 |
| 1.2.3.4 | Vystyti savitą (*kaunastišką*) turistinį įvaizdį ir kryptingai vykdyti turizmo rinkodarą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.3.4 |
| 1.2.3.5 | Užtikrinti efektyvų ir atsakingą Kauno, kaip patrauklios turistinės vietovės, valdymą | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1.2.3.5 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 28 411,5 | 46 873,9 | 80 893,0 |  |
|  | Iš jo:  1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 24 686,6 | 29 188,0 | 65 171,1 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 123,3 | 123,3 | 123,3 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 1 757,0 | 1 736,3 | 1 772,4 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0,0 | 14 000,0 | 12 000,0 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 1 844,6 | 1 826,3 | 1 826,3 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 152,0 | 373,0 | 0,0 |  |
|  | Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius  (1 ir 2 punktai) | 28 563,5 | 47 246,9 | 80 893,0 |  |
|  | Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | -1 235,2 | 17 855,6 | 49 735,4 |  |

Esminiai asignavimų ir kitų lėšų pokyčiai palyginti su ankstesniais metais yra dėl baigto įgyvendinti Buvusios aviacijos gamyklos angaro konversijos projekto, planuojamo pradėti statyti M. K. Čiurlionio koncertų centro, auga biudžetinių kultūros įstaigų išlaikymo kaštai. Programoje numatytos 2 papriemonės, kurioms asignavimai ir kitos lėšos neplanuojami.

Pirmosios programos smulkesnis plano elementų išskaidymas iki papriemonių, jų lėšų ir kriterijų detalizavimas pateiktas 1 priede.

4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas  (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | | | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.1.1 Stiprinti kryptingą ekonominę specializaciją, pritraukiant tiesiogines užsienio ir vietos investicijas |  |  |  |  |
| 1.1.1.-1 | Naujų užsienio investicinio kapitalo projektų skaičius (vienetas) | 12 | 12 | 13 | 1.1.1.-1 |
| 1.1.1.-2 | Kaune registruotų užsienio kapitalo įmonių naujai sukurtų darbo vietų skaičius (vienetas) | 2750 | 2900 | 3100 | 1.1.1.-2 |
|  | 1.1.1.1 Siekti, kad Kaunas būtų prioritetinė steigimosi ir plėtros vieta aukštos pridėtinės vertės investuotojams ir verslams |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.-1 | Investuotojų pasitenkinimo miesto investicine aplinka indeksas (balas) | 4 | 4 | 4,1 | 1.1.1.1.-1 |
|  | 1.1.1.2 Vystyti tarptautinį miesto žinomumą ir įvaizdį didinančią rinkodarą |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.-1 | Reikšmingų pranešimų apie Kauno miestą skaičius (vienetas) | 30 | 30 | 30 | 1.1.1.2.-1 |
|  | 1.1.2 Įgalinti inovacijomis grįsto verslo plėtrą |  |  |  |  |
| 1.1.2.-1 | Įmonių, vykdančių MTEP veiklą, dalis nuo visų įmonių (procentas) | - | - | - | 1.1.2.-1 |
| 1.1.2.-2 | Aukštojo mokslo bei valdžios sektoriaus išlaidos MTEP, mln. Eur (euras) | 130 | 135 | 135 | 1.1.2.-2 |
|  | 1.1.2.1 Sudaryti tinkamas sąlygas inovatyvių ir kitų pažangių pramonės šakų ekosistemoms augti |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.-1 | Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parke sukurtų darbo vietų skaičius (vienetas) | 40 | 100 | 150 | 1.1.2.1.-1 |
| 1.1.2.1.-2 | Aukštojo mokslo įstaigose sukurtų atžalinių įmonių skaičius (vienetas) | 4 | 4 | 6 | 1.1.2.1.-2 |
|  | 1.1.2.2 Remti regiono inovacines veiklas ir skatinti jų panaudojimą miesto aplinkoje |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.-1 | Vykdomų inovatyvių viešųjų pirkimų skaičius (vienetas) | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2.-1 |
| 1.1.2.2.-2 | Startuolių skaičius (vienetas) | 163 | 180 | 198 | 1.1.2.2.-2 |
|  | 1.1.3 Didinti miesto patrauklumą naujiems ir augantiems verslams |  |  |  |  |
| 1.1.3.-1 | Veikiančių įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų (vienetas) | 57 | 59 | 61 | 1.1.3.-1 |
| 1.1.3.-2 | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (euras) | 5500 | 5750 | 5900 | 1.1.3.-2 |
|  | 1.1.3.1 Užtikrinti pakankamą aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės industrijų darbo jėgos pasiūlą |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.-1 | Užimtų gyventojų skaičius, tūkst. asmenų (žmonių skaičius) | 175 | 177,5 | 179 | 1.1.3.1.-1 |
|  | 1.1.3.2 Skatinti kauniečių verslumą |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.-1 | Per metus įregistruotas mažų ir vidutinių įmonių skaičius (vienetas) | 2499 | 2643 | 2730 | 1.1.3.2.-1 |
|  | 1.1.3.3 Vystyti kokybiškas paslaugas verslui |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.-1 | Galimybių kurti ir vystyti verslą Kaune indeksas (balas) | 4,1 | - | 4,1 | 1.1.3.3.-1 |
|  | 1.1.4 Stiprinti miesto išorinį keleivių ir krovinių susisiekimą |  |  |  |  |
| 1.1.4.-1 | Keleivių skaičius Kauno oro uoste,  mln. keleivių (žmonių skaičius) | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1.1.4.-1 |
| 1.1.4.-2 | Kauno intermodaliniame terminale perkrautų krovinių skaičius  (teu ekvivalentai) | 66000 | 77000 | 95000 | 1.1.4.-2 |
|  | 1.1.4.1 Didinti miesto tarptautinį pasiekiamumą |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.-1 | Užsienio miestų, iš kurių sausumos, oro ir vandens transporto maršrutais (tiesiogiai) galima pasiekti Kauno miestą, skaičius (vienetas) | 45 | 45 | 50 | 1.1.4.1.-1 |
|  | 1.1.4.2 Vystyti vandens kelių komercinį potencialą |  |  |  |  |
| 1.1.4.2.-1 | Nemunu perplukdytų krovinių kiekis, tūkst. tonų (tona) | 100 | 100 | 100 | 1.1.4.2.-1 |
|  | 1.2.1 Užtikrinti įtraukios, prieinamos, kokybiškos kultūros plėtrą ir inovacijas |  |  |  |  |
| 1.2.1.-1 | Kultūros įstaigų suminio lankytojų skaičiaus pokytis (procentas) | 3 | 3 | 3 | 1.2.1.-1 |
|  | 1.2.1.1 Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę (vartotojų patirtis) |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.-1 | Gyventojų pasitenkinimo kultūros paslaugomis indeksas (balas) | 8,2 | - | 8,3 | 1.2.1.1.-1 |
|  | 1.2.1.2 Didinti inovatyvių kultūros paslaugų ir produktų įvairovę |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.-1 | Gyventojų (15 metų ir vyresnių), per pastaruosius 12 mėnesių vartojusių scenos menų kultūros produktus / paslaugas, dalis (procentas) | - | 95 | - | 1.2.1.2.-1 |
| 1.2.1.2.-2 | Gyventojų (15 metų ir vyresnių), per pastaruosius 12 mėnesių vartojusių kultūros paveldo produktus / paslaugas, dalis (procentas) | - | 92 | - | 1.2.1.2.-2 |
| 1.2.1.2.-3 | Gyventojų (15 metų ir vyresnių), per pastaruosius 12 mėnesių vartojusių bibliotekų produktus / paslaugas, dalis (procentas) | - | 38 | - | 1.2.1.2.-3 |
| 1.2.1.2.-4 | Gyventojų (15 metų ir vyresnių), per pastaruosius 12 mėnesių vartojusių filmų ir vaizdo menų produktus / paslaugas, dalis (procentas) | - | 95 | - | 1.2.1.2.-4 |
|  | 1.2.1.3 Skatinti miestiečių kultūrinį dalyvavimą (įtraukti į kultūrines veiklas įvairias miestiečių grupes) |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.-1 | Gyventojų, kurie yra dalyvavę mecenatystės labdaringoje, savanorystės, bendruomeninėje veikloje, dalis (procentas) | 0 | 30 | 0 | 1.2.1.3.-1 |
| 1.2.1.3.-2 | Gyventojų, kurie patys aktyviai dalyvauja kultūrinėse veiklose, dalis (procentas) | 0 | 51 | 0 | 1.2.1.3.-2 |
| 1.2.1.3.-3 | Socialinę ir kultūrinę atskirtį patiriančių grupių, dalyvaujančių kultūrinėse veiklose, dalis nuo visų gyventojų (procentas) | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 1.2.1.3.-3 |
|  | 1.2.1.4 Skatinti kultūros ir kitose srityse veikiančių organizacijų, švietimo įstaigų ir verslo bendradarbiavimą |  |  |  |  |
| 1.2.1.4. -1 | Kultūros projektų / veiklų, vykdytų bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, skaičius (vienetas) | 200 | 202 | 204 | 1.2.1.4. -1 |
|  | 1.2.2 Užtikrinti darnų kultūros įstaigų ir infrastruktūros valdymą, paveldo ir miesto viešųjų erdvių įveiklinimą |  |  |  |  |
| 1.2.2.-1 | Biudžeto dalis, skirta tvarkyti, atnaujinti kultūros įstaigų infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus ir teritorijas, nuo viso kultūros ir kultūros paveldo biudžeto (procentas) | 10 | 10 | 10 | 1.2.2.-1 |
|  | 1.2.2.1 Užtikrinti viešosios kultūros infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą, pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.-1 | Kultūros objektų, kuriuose pagerintos sąlygos ir jų prieinamumas, skaičius (vienetas) | 1 | 1 | 1 | 1.2.2.1.-1 |
| 1.2.2.1.-2 | Savivaldybės kultūros įstaigų paslaugų, pritaikytų žmonėms su negalia, skaičius (vienetas) | 13 | 14 | 15 | 1.2.2.1.-2 |
| 1.2.2.1.-3 | Kultūros objektų, kuriuose pagerintos sąlygos ir jų prieinamumas, skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais (procentas) | -66 | 0 | 0 | 1.2.2.1.-3 |
|  | 1.2.2.2 Sudaryti sąlygas saugoti, įveiklinti miesto paveldą, pritaikyti šiandieniniams poreikiams, įveiklinti miesto viešąsias erdves |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.-1 | Kultūros veiklų / renginių, įvykusių Kauno viešosiose erdvėse, skaičiaus pokytis (procentas) | 1 | 1 | 1 | 1.2.2.2.-1 |
| 1.2.2.2.-2 | Pablogėjusios būklės kultūros paveldo objektų, dalis (procentas) | 10 | 10 | 10 | 1.2.2.2.-2 |
| 1.2.2.2.-3 | Pagerėjusios arba nepakitusios būklės kultūros paveldo objektų, dalis (procentas) | 90 | 90 | 90 | 1.2.2.2.-3 |
| 1.2.2.2.-4 | Gyventojų pasitenkinimo kultūros paveldo tvarkymu Kauno mieste indeksas (balas) | 7,9 | - | 8 | 1.2.2.2.-4 |
|  | 1.2.2.3 Skatinti efektyvų kultūros paslaugų valdymą |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.-1 | Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų pajamų, gautų už mokamas paslaugas, pokytis (procentas) | 1 | 1 | 1 | 1.2.2.3.-1 |
|  | 1.2.3 Vystyti Kauną kaip atvirą, konkurencingą ir išskirtinę vertę kuriantį turizmo traukos centrą |  |  |  |  |
| 1.2.3.-1 | Turistų nakvynių skaičiaus pokytis (procentas) | 6 | 7 | 7 | 1.2.3.-1 |
| 1.2.3.-2 | Turistų skaičiaus pokytis (procentas) | 7 | 8,15 | 8,15 | 1.2.3.-2 |
|  | 1.2.3.1 Darniai vystyti konkurencingą turizmo infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.-1 | Naujų turizmo traukos objektų skaičius (vienetas) | 2 | 2 | 2 | 1.2.3.1.-1 |
|  | 1.2.3.2 Skatinti viešosios ir privačios partnerystės projektus, vystant traukos objektus ir su turizmu susijusias iniciatyvas |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.-1 | Įgyvendintų programų skaičius (vienetas) | 2 | 2 | 2 | 1.2.3.2.-1 |
| 1.2.3.2.-2 | Naujų turizmo traukos ir paslaugų objektų skaičius (vienetas) | 4 | 4 | 4 | 1.2.3.2.-2 |
|  | 1.2.3.3 Gerinti turizmo paslaugų kokybę, vystyti konkurencingus ir inovatyvius turizmo produktus |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.-1 | Turizmo produktų skaičius (vienetas) | 2 | 2 | 2 | 1.2.3.3.-1 |
|  | 1.2.3.4 Vystyti savitą (*kaunastišką*) turistinį įvaizdį ir kryptingai vykdyti turizmo rinkodarą |  |  |  |  |
| 1.2.3.4.-1 | Interneto svetainės „Visit Kaunas“ lankytojų skaičiaus pokytis (procentas) | 10 | 10 | 10 | 1.2.3.4.-1 |
|  | 1.2.3.5 Užtikrinti efektyvų ir atsakingą Kauno, kaip patrauklios turistinės vietovės, valdymą |  |  |  |  |
| 1.2.3.5.-1 | Turistų pasitenkinimo lygis (procentas) | 80 | 80 | 80 | 1.2.3.5.-1 |

|  |
| --- |
| **2 Gyventojo poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa** |

Gyventojo poreikius atliepiančioje gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programoje numatomomis papriemonėmis siekiama atliepti ateities poreikius, sudaryti palankias sąlygas patogiai gyventi visų amžiaus grupių asmenims ir gauti lengvai prieinamas paslaugas švietimo, fizinio aktyvumo, sveikatos ir socialinėse srityse.

Antrąją programą sudaro 2 tikslai, 7 uždaviniai ir 26 priemonės, kurios skaidomos į papriemones. Programos vykdytojai: Bendrųjų reikalų skyrius, Finansų ir ekonomikos skyrius, Investicijų ir projektų skyrius, jaunimo reikalų koordinatorius, Nekilnojamo turto skyrius, Socialinės paramos skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Sporto skyrius, Statybos valdymo skyrius, Sveikatos apsaugos skyrius, Švietimo skyrius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, asmenų su negalia reikalų koordinatorius. Programos koordinatorius – Tadas Metelionis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, el. paštas [administracijos.direktorius@kaunas.lt](mailto:administracijos.direktorius@kaunas.lt).

**Tikslo „Įtraukus, sumanus, besimokantis ir sportuojantis miestas“ įgyvendinimo aprašymas**

**(kodo Nr. 2.1)**

**Tikslo įgyvendinimo aprašymas**

Švietimas ir mokymasis šiuolaikinėje visuomenėje užima neabejotinai svarbią vietą. Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumas užtikrina ne tik miesto gyventojų išsilavinimo poreikius, sudaro prielaidas įgyvendinti profesines ir finansines ambicijas, tačiau yra ir neatsiejama miestų raidos sudedamoji dalis, kuri turi teigiamos įtakos ekonominei ir socialinei miesto ir jo gyventojų raidai. Svarbus iššūkis – kurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo sąlygas, kurios leis sumažinti mokinių tarpusavio pasiekimų atotrūkį ir kurti tolygiai subalansuotą akademinį miestą. Siekiant ugdyti aukštą pridėtinę vertę kuriančius talentus, reikia orientuotis ir į sveiką gyvenseną, t. y. sportą ir fizinį aktyvumą. Aktyvi fizinė veikla padeda besimokantiesiems, nes visuotinai pripažįstama, kad sportuojant gerinamas protinės veiklos darbas. Reikiamų pasirengimo sąlygų sportininkams ir jų treneriams siekti aukštų profesionaliojo sporto rezultatų sudarymas prisideda prie miesto prestižo ir žinomumo skatinimo, pritraukia žiūrovus, motyvuoja visų amžiaus grupių miesto gyventojus užsiimti aktyvia fizine veikla.

**2.1.1 uždavinys. Vystyti akademinį miestą su kokybiškų paslaugų prieinamumu**

Kaunas garsėja savo akademinio miesto, kuriame veikia platus ir įvairius poreikius tenkinantis švietimo įstaigų tinklas, įvaizdžiu. Aukštosios, profesinės ir bendrojo ugdymo mokyklos pritraukia studentus ir mokinius iš įvairių Lietuvos ir pasaulio miestų. Pirmuoju uždaviniu siekiama skatinti bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis ir koreguoti studijų programų turinį, atliepiant poreikius ugdyti specialistus, kurie būtų kompetentingi ir įgytų karjerai ir asmeniniam gyvenimui reikiamų įgūdžių. Bus siekiama ne tik pritraukti norinčius mokytis ar studijuoti mieste, tačiau ir sudaryti palankias sąlygas jauniesiems talentams tęsti savo profesinę karjerą Kaune. Laisvosios akademinės zonos, kaip švietimo koncepcijos, idėja panaikina „teritorijas“ tarp mieste esančių aukštųjų, profesinių ir bendrojo ugdymo mokyklų ir įgalina besimokančiųjų specializacijos plėtrą. Siekiama plėtoti tarptautiškumą aukštojo, profesinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, taip prisidedant prie švietimo sistemos kokybės gerinimo ir konkurencingumo užtikrinimo. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: bendradarbiauti su aukštosiomis, profesinėmis ir bendrojo ugdymo mokyklomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant specialistus; sudaryti palankias sąlygas studijas baigusiems specialistams likti gyventi ir dirbti pagal įgytą kvalifikaciją Kaune; įgyvendinti laisvosios akademinės zonos, kaip švietimo zonos, koncepciją; sukurti palankias sąlygas tarptautiškumo švietimo sistemoje plėtrai.

**2.1.2 uždavinys. Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą**

Antruoju uždaviniu siekiama sudaryti sąlygas visiems gauti kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas, kurios yra ne tik kiekvieno gyventojo teisė, bet ir visuomenės tobulėjimo pagrindas. Kauno miesto švietimo sistemos specialistai sieks ugdyti asmenybę, atsižvelgdami į kiekvieno mokinio ugdymosi galimybes ir poreikius, taip garantuodami įtraukiojo ugdymo principinių nuostatų įgyvendinimą visuose švietimo sistemos lygmenyse. Bus siekiama įgyvendinti efektyvią jaunimo politiką, užtikrinančią aktyvų jaunimo įsitraukimą į vietos savivaldos veiklas. Bus skiriamas dėmesys gerinti darbo sąlygas įvairiuose švietimo įstaigų lygmenyse. Saugi emocinė ir moderni fizinė mokyklos aplinka svarbi mokinių akademiniams pasiekimams, todėl svarbu imtis priemonių, užtikrinančių socialinį ir emocinį saugumą visiems švietimo bendruomenės nariams. Uždavinio rezultatams pasiekti įgyvendinamos priemonės: užtikrinti įtraukiojo ugdymo principinių nuostatų įgyvendinimą visuose švietimo sistemos lygiuose; įgyvendinti efektyvią jaunimo politiką, užtikrinant jaunimo vietą savivaldos veiklose; gerinti ugdymo specialistams patrauklias darbo sąlygas įvairiuose švietimo įstaigų lygmenyse; užtikrinti socialinį ir emocinį saugumą visiems švietimo bendruomenės nariams.

**2.1.3 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti profesionaliojo sporto plėtrą**

Trečiuoju uždaviniu siekiama užtikrinti kokybiškas ir visoms grupėms – mėgėjams ir profesionaliems sportininkams – prieinamas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti didesnius profesionaliojo sporto pasiekimus. Siekiant ugdyti aukšto meistriškumo sportininkus ir sudaryti motyvuojančias sąlygas siekti sporto rezultatų aukštumų, svarbu išskirti prioritetines sporto sritis, kuriose miestas turėtų lyginamąjį pranašumą. Miestas, turėdamas plataus spektro sporto infrastruktūrą, sieks pritraukti profesionaliojo sporto renginius į Kauno miestą. Profesionalių sporto renginių gausa ir auginami aukšto meistriškumo sportininkai tiesiogiai prisidės prie miesto gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo, miesto garsinimo ir prestižo didinimo. Bus siekiama užtikrinti palankias, motyvuojančias darbo sąlygas ir pritraukti motyvuotus ir kompetentingus specialistus į miesto formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas. Siekiant sinergijos bus skatinamas sporto ir sveikatingumo įstaigų bendradarbiavimas su aukštojo mokslo įstaigomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, sudaromos sąlygos karjerai ir praktikai. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą Kauno mieste; parengti ilgalaikę miesto sporto ir sveikatinimo strategiją / sutartį dėl sporto ir sveikatingumo prioritetų; užtikrinti palankias ir motyvuojančias darbo sąlygas miesto formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose; skatinti efektyvų sporto ir sveikatingumo įstaigų bendradarbiavimą su aukštojo mokslo įstaigomis, sveikatos priežiūros įstaigomis; pritraukti profesionaliojo sporto renginius tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu.

**2.1.4 uždavinys. Vystyti efektyvaus švietimo ir sporto įstaigų tinklą ir plėtoti infrastruktūrą**

Ketvirtuoju uždaviniu bus siekiama plėtoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklą. Taip pat plėtoti, atnaujinti švietimo įstaigų ir kūno kultūros, mėgėjiško sporto infrastruktūrą, atliepiant besimokančiųjų poreikius. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: vystyti efektyvų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklą; plėtoti švietimo ir sporto infrastruktūrą ypatingiems besimokančiųjų poreikiams.

**Tikslo „Sveikai, socialiai aktyviai ir kokybiškai gyvenantis kaunietis“ įgyvendinimo aprašymas (kodo Nr. 2.2)**

**Tikslo įgyvendinimo aprašymas**

Sveikos gyvensenos ir aktyvaus įsitraukimo į socialinį miesto bendruomenės tinklą plėtojimas visame mieste, kiekviename miesto mikrorajone yra svarbus veiksnys, užtikrinantis miestiečių galimybes gyventi visavertį, sveikatą puoselėjantį ir socialiai aktyvų gyvenimą. Visavertį ir aktyvų žmogaus gyvenimą lemia ir gera psichinė sveikata, todėl svarbu užtikrinti ir plėtoti psichoemocinės pagalbos prieinamumą. Sveikatos ir socialinių problemų neišvengiamai iškyla daugeliui, todėl svarbu, kad mieste būtų teikiamos kokybiškos tiek sveikatos, tiek socialinės paslaugos visiems kauniečiams, didinti šių paslaugų prieinamumą ir inovatyvumą. Sprendžiant sveikatos ir socialines problemas itin reikšmingas yra bendruomenės ir kiekvieno miestiečio aktyvus įsitraukimas į pagalbos tinklą. Todėl sveikatinimo ir socialinėse srityse numatoma įveiklinti kauniečių bendruomenę ir NVO sektorių, skatinant savanorišką veiklą, vykdant prevencines akcijas, stiprinant kompetencijas sveikatinimo ir socialinių paslaugų teikimo srityse.

**2.2.1 uždavinys. Didinti sveikos gyvensenos galimybių plėtrą kauniečiams**

Visuomenės sveikatos prevencija ir ankstyvoji prevencija turi tapti vienu pagrindinių aspektų siekiant užtikrinti sveiką ir kokybišką kiekvieno kauniečio gyvenimą. Todėl pirmuoju uždaviniu siekiama plėtoti sveikos gyvensenos galimybes kauniečiams. Sveiko gyvenimo būdo ir sveiko gyvenimo suvokimo visuomenėje formavimas gali būti sėkmingas, jeigu pasiekia kuo daugiau žmonių. Todėl itin svarbu, kad sveikos gyvensenos programos ir priemonės – sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, sveikos aplinkos, sužalojimų prevencija pasiektų visus Kauno miesto mikrorajonus tolygiai. Mieste įrengta nemažai sporto aikštynų, parkų, kitų viešųjų erdvių, tad svarbu užtikrinti šių erdvių įveiklinimą organizuojant sporto, meno ir kultūros renginius, vykdant ilgalaikes sveikos gyvensenos ir aktyvaus bendruomenės įsitraukimo programas. Psichikos sveikata ir psichologinis atsparumas tiesiogiai susijęs su žmogaus gebėjimu sveikai ir kokybiškai gyventi. Kauno mieste sėkmingai vykdoma vis daugiau psichikos sveikatos prevencinių programų, plečiamas psichologinės pagalbos prieinamumas, tačiau psichoemocinės pagalbos poreikis išlieka didelis, ypač pirminės psichoemocinės pagalbos. Šios pagalbos tinklo plėtra gali padėti išvengti gilesnių psichikos sveikatos problemų – psichikos ligų, savižudybių, alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, perdegimo sindromo ir kitų. Todėl svarbu plėtoti šių programų, priemonių ir intervencijų apimtis, ieškant inovatyvių formų, diegiant mokslu grįstas metodikas, įtraukiant daugiau specialistų, galinčių teikti pirminę psichoemocinę pagalbą. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: skatinti tolygią prevencinių sveikos gyvensenos stiprinimo priemonių plėtrą visame mieste; užtikrinti pirminės psichoemocinės pagalbos prieinamumą; įveiklinti patrauklias erdves, skirtas sveikatinimui.

**2.2.2 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas, plėtojant inovatyvią ir efektyvią pagalbos paslaugų sistemą**

Antruoju uždaviniu siekiama, kad sveikatos ir socialinės paslaugos, teikiamos gyventojams, atitiktų aukščiausius kokybės standartus, sukuriant inovatyvią ir efektyvią sveikatos ir socialinių paslaugų sistemą. Kokybiškų sveikatos ir socialinių paslaugų, orientuotų į gyventojų poreikius, užtikrinimas yra svarbus, siekiant sudaryti palankias sąlygas gyventojams jaustis sveikais, saugiais ir gyventi visavertį gyvenimą. Saugesnė socialinė aplinka, sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumas mažina socialinę atskirtį ir sudaro galimybę visiems miesto gyventojams palaikyti gerą sveikatos būklę. Todėl svarbu, kad tiek sveikatos, tiek socialinės paslaugos būtų ir kokybiškos, paremtos inovatyviais, įrodymais paremtais metodais, ir prieinamos kiekvienam gyventojui pagal poreikius. Sveikatos ir socialinių paslaugų kokybei ir efektyvumui gerinti numatoma atnaujinti ir plėtoti paslaugoms teikti reikiamą infrastruktūrą ir įrangą, diegti inovatyvius paslaugų teikimo metodus, skatinti tarpžinybinį kompleksinį bendradarbiavimą, didinti socialinės ir sveikatos sričių sanglaudą. Šių paslaugų prieinamumą didina tinkamas informacijos apie teikiamas paslaugas pateikimas ir galimybė paslaugas gauti elektroniniu būdu. Todėl planuojama sukurti ir įdiegti bendrą informavimo sistemą, apimančią sveikatos, sveikatinimo ir socialinių paslaugų sritis, ir plėtoti elektronines paslaugas socialinių ir sveikatos paslaugų sektoriuose. Įgyvendinus planuojamas priemones bus sumažinti socialinių ir sveikatos paslaugų netolygumai. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: didinti sveikatos ir socialinės srities specialistų paslaugų prieinamumą; gerinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų kokybę; plėtoti tvarų socialinių paslaugų tinklą mieste; sukurti bendrą informavimo sistemą ir didinti informacijos prieinamumą skirtingoms gyventojų grupėms sveikatos, sveikatinimo ir socialinių paslaugų srityse; diegti ir plėtoti elektronines paslaugas socialinių ir sveikatos paslaugų sektoriuose.

**2.2.3 uždavinys. Įveiklinti bendruomenes sveikatinimo ir socialinėje srityse**

Trečiuoju uždaviniu siekiama skatinti bendruomenes aktyviau įsitraukti ir veikti sveikatinimo ir socialinėje srityse. Numatoma aktyviai plėtoti pirmosios pagalbos teikėjų tinklo ir staigios mirties prevencijos sistemų plėtrą Kauno mieste. Sveikatinimo ir socialinės pagalbos tinklui plėtoti ir paslaugų prieinamumui didinti didelę įtaką daro ir tai, kiek pati visuomenė yra įsitraukusi į šios pagalbos organizavimą, kiek išplėtotas savanorystės tinklas. Savanorių sukuriama socialinė nauda reikšminga, socialinis poveikis ilgalaikis, reikšmingas pačiam savanoriui, savanorį priimančiai organizacijai, paslaugos teikimo bendruomenei, paslaugos gavėjui. Numatoma skatinti savanorystės iniciatyvas sveikatinimo ir socialinėje srityse. Norint užtikrinti aukštą sveikatinimo ir socialinių paslaugų kokybę ir gyventojų poreikių tenkinimą, svarbu, kad teikiantys sveikatinimo ir socialines paslaugas profesionalai, dirbantys įvairiose įstaigose ir įmonėse, ir NVO turėtų reikiamą kvalifikaciją ir ją nuolat tobulintų. Todėl siekiama nuolat stiprinti viešojo sektoriaus įstaigų, NVO ir privačių tiekėjų kompetencijas sveikatinimo ir socialinių paslaugų teikimo srityse. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: didinti pirmosios pagalbos teikėjų tinklo ir staigios mirties prevencijos sistemų plėtrą Kauno mieste; skatinti savanorystės iniciatyvas sveikatinimo ir socialinėje srityse; stiprinti viešojo sektoriaus įstaigų, NVO ir privačių tiekėjų kompetencijas sveikatinimo ir socialinių paslaugų teikimo srityse.

3 grafikas. Atvirumo ir bendradarbiavimo, plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą, programa ir jos uždaviniai

5 lentelė. 2025–2027 metų Gyventojo poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programos (kodas 2) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2027 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.1 T | Vystyti akademinį miestą su kokybiškų paslaugų prieinamumu | 578,3 | 578,3 | 578,3 |  |
| 2.1.1.1 | Bendradarbiauti su aukštosiomis, profesinėmis ir bendrojo ugdymo mokyklomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant specialistus | 357,8 | 357,8 | 357,8 | 2.1.1.1 |
| 2.1.1.2 | Sudaryti palankias sąlygas studijas baigusiems specialistams likti gyventi ir dirbti pagal įgytą kvalifikaciją Kaune | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1.2 |
| 2.1.1.3 | Įgyvendinti Laisvosios akademinės zonos, kaip švietimo zonos, koncepciją | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1.3 |
| 2.1.1.4 | Sukurti palankias sąlygas tarptautiškumo plėtrai švietimo sistemoje | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 2.1.1.4 |
| 2.1.2 T, P | Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą | 2 601,2 | 2 589,2 | 2 589,2 |  |
| 2.1.2.1 | Užtikrinti įtraukiojo ugdymo principinių nuostatų įgyvendinimą visuose švietimo sistemos lygiuose | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.2.1 |
| 2.1.2.2 | Įgyvendinti efektyvią jaunimo politiką, užtikrinant jaunimo vietą savivaldos veiklose | 242,9 | 230,9 | 230,9 | 2.1.2.2 |
| 2.1.2.3 | Gerinti ugdymo specialistams patrauklias darbo sąlygas įvairiuose švietimo įstaigų lygmenyse | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 2.1.2.3 |
| 2.1.2.4 | Užtikrinti socialinį ir emocinį saugumą visiems švietimo bendruomenės nariams | 2 323,4 | 2 323,4 | 2 323,4 | 2.1.2.4 |
| 2.1.3 T | Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti profesionaliojo sporto plėtrą | 18 453,6 | 18 439,2 | 18 464,2 |  |
| 2.1.3.1 | Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą Kauno mieste | 18 321,7 | 18 298,2 | 18 323,2 | 2.1.3.1 |
| 2.1.3.2 | Parengti ilgalaikę miesto sporto ir sveikatinimo strategiją / sutarti dėl sporto ir sveikatingumo prioritetų | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 2.1.3.2 |
| 2.1.3.3 | Užtikrinti palankias ir motyvuojančias darbo sąlygas miesto formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose | 111,0 | 141,0 | 141,0 | 2.1.3.3 |
| 2.1.3.4 | Skatinti efektyvų sporto ir sveikatingumo įstaigų bendradarbiavimą su aukštojo mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros įstaigomis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.3.4 |
| 2.1.3.5 | Pritraukti profesionaliojo sporto renginius tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.3.5 |
| 2.1.4 T, P | Vystyti efektyvų švietimo ir sporto įstaigų tinklą ir plėtoti infrastruktūrą | 392 080,5 | 415 008,9 | 387 075,3 |  |
| 2.1.4.1 | Vystyti efektyvų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklą | 327 721,4 | 328 852,8 | 315 563,4 | 2.1.4.1 |
| 2.1.4.2 | Plėtoti švietimo ir sporto infrastruktūrą ypatingiems besimokančiųjų poreikiams | 64 359,1 | 86 156,1 | 71 512,0 | 2.1.4.2 |
| 2.2.1 T, P | Didinti sveikos gyvensenos galimybių plėtrą kauniečiams | 4 090,5 | 3 968,3 | 4 070,3 |  |
| 2.2.1.1 | Skatinti tolygią prevencinių sveikos gyvensenos stiprinimo priemonių plėtrą visame mieste | 3 799,7 | 3 677,5 | 3 699,5 | 2.2.1.1 |
| 2.2.1.2 | Užtikrinti pirminės psichoemocinės pagalbos prieinamumą | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 2.2.1.2 |
| 2.2.1.3 | Įveiklinti patrauklias erdves, skirtas sveikatinimui | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 2.2.1.3 |
| 2.2.2 T | Užtikrinti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas, plėtojant inovatyvią ir efektyvią pagalbos paslaugų sistemą | 223 945,4 | 215 063,8 | 210 404,8 |  |
| 2.2.2.1 | Didinti sveikatos ir socialinės srities specialistų paslaugų prieinamumą | 26 714,3 | 20 350,4 | 16 762,4 | 2.2.2.1 |
| 2.2.2.2 | Gerinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų kokybę | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2.2 |
| 2.2.2.3 | Plėtoti tvarų socialinių paslaugų tinklą mieste | 197 086,4 | 193 958,8 | 193 642,4 | 2.2.2.3 |
| 2.2.2.4 | Sukurti bendrą informavimo sistemą ir didinti informacijos prieinamumą skirtingoms gyventojų grupėms sveikatos, sveikatinimo ir socialinių paslaugų srityse | 144,7 | 754,6 | 0,0 | 2.2.2.4 |
| 2.2.2.5 | Diegti ir plėtoti elektronines paslaugas socialinių ir sveikatos paslaugų sektoriuose | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2.5 |
| 2.2.3 T | Įveiklinti bendruomenes sveikatinimo ir socialinėje srityse | 114,5 | 114,5 | 114,5 |  |
| 2.2.3.1 | Didinti pirmosios pagalbos teikėjų tinklo ir staigios mirties prevencijos sistemų plėtrą Kauno mieste | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.3.1 |
| 2.2.3.2 | Skatinti savanorystės iniciatyvas sveikatinimo ir socialinėje srityse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.3.2 |
| 2.2.3.3 | Stiprinti viešojo sektoriaus įstaigų, NVO ir privačių tiekėjų kompetencijas sveikatinimo ir socialinių paslaugų teikimo srityse | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 2.2.3.3 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 487 364,7 | 495 067,2 | 473 335,0 |  |
|  | Iš jo:  1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 216 777,4 | 241 987,8 | 217 609,7 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 223 730,3 | 222 780,8 | 222 481,9 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 15 723,0 | 15 949,8 | 15 995,3 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 29,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 9 000,0 | 3 000,0 | 6 000,0 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 22 104,5 | 11 348,8 | 11 248,1 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 154 499,3 | 160 695,0 | 149 961,7 |  |
|  | Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius  (1 ir 2 punktai) | 641 864,0 | 655 762,2 | 623 296,7 |  |
|  | Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos | 15560,3 | 22309,2 | 28850,5 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 78 373,2 | 76 917,8 | 69 473,0 |  |

Esminiai asignavimų ir kitų lėšų pokyčiai palyginti su ankstesniais metais yra dėl augančių biudžetinių įstaigų išlaikymo kaštų, didėja tikslinėms kompensacijoms, išmokų vaikams, socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) teikimo vaikams, likusiems be tėvų globos, šeimoms, susiduriančioms su sunkumais, vaikams su negalia, darbingo amžiaus asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skiriamos lėšos. Pokytis juntamas dėl baigiamų ir pradedamų naujų investicinių projektų – didėja Tūkstantmečio mokyklų programai įgyvendinti, baseinų infrastruktūrai gerinti Kauno mieste skirtos lėšos. Programoje numatyta 10 papriemonių, kurioms asignavimai ir kitos lėšos neplanuojami.

Antrosios programos smulkesnis plano elementų išskaidymas iki papriemonių, jų lėšų ir kriterijų detalizavimas pateiktas 2 priede.

6 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | | | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2.1.1 Vystyti akademinį miestą su kokybiškų paslaugų prieinamumu |  |  |  |  |
| 2.1.1.-1 | Teigiamai vertinančių Kauną, kaip akademinį miestą su kokybišku paslaugų prieinamumu, gyventojų dalis (procentas) | 76 | - | 76 | 2.1.1.-1 |
| 2.1.1.-2 | Studentų santykis Kauno mieste palyginti su visais Lietuvos studentais (procentas) | 30,5 | 31 | 32 | 2.1.1.-2 |
|  | 2.1.1.1 Bendradarbiauti su aukštosiomis, profesinėmis ir bendrojo ugdymo mokyklomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant specialistus |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.-1 | Įgyvendintų bendradarbiavimo projektų skaičius (vienetas) | 2 | 2 | 2 | 2.1.1.1.-1 |
|  | 2.1.1.2 Sudaryti palankias sąlygas studijas baigusiems specialistams likti gyventi ir dirbti pagal įgytą kvalifikaciją Kaune |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.-1 | Baigusiųjų studijas specialistų, liekančių dirbti Kaune pagal įgytą kvalifikaciją, dalis (procentas) | 35,2 | 36,2 | 36,2 | 2.1.1.2.-1 |
|  | 2.1.1.3 Įgyvendinti Laisvosios akademinės zonos, kaip švietimo zonos, koncepciją |  |  |  |  |
| 2.1.1.3.-1 | Laisvos akademinės zonos programoje esančių modulių skaičius (vienetas) | 50 | 50 | 50 | 2.1.1.3.-1 |
| 2.1.1.3.-2 | Studentų, dalyvaujančių Laisvos akademinės zonos programoje, dalis (procentas) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.1.1.3.-2 |
| 2.1.1.3.-3 | Mokinių, dalyvaujančių lyderystės, ugdymo karjerai ir kituose projektuose dalis nuo visų mokinių (procentas) | 40 | 40 | 45 | 2.1.1.3.-3 |
|  | 2.1.1.4 Sukurti palankias sąlygas tarptautiškumo plėtrai švietimo sistemoje |  |  |  |  |
| 2.1.1.4.-1 | Bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus pokytis pagal vykdomas bakalaureato programas (procentas) | 8 | 8 | 10 | 2.1.1.4.-1 |
| 2.1.1.4.-2 | Ikimokyklinio, neformaliojo ir BUM akademinių pasiekimų / laimėjimų tarptautiniuose renginiuose skaičius (vienetas) | 3 | 3 | 3 | 2.1.1.4.-2 |
| 2.1.1.4.-3 | Ikimokyklinio, neformaliojo ir BUM bendrai įgyvendinamų tarptautinių projektų su miesto užsienio partneriais ir švietimo įstaigomis skaičius (vienetas) | 11 | 11 | 11 | 2.1.1.4.-3 |
|  | 2.1.2 Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą |  |  |  |  |
| 2.1.2.-1 | Gyventojų pasitenkinimo Savivaldybės finansuojamomis švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis indeksas (balas) | 7,8 | - | 7,8 | 2.1.2.-1 |
|  | 2.1.2.1 Užtikrinti įtraukiojo ugdymo principinių nuostatų įgyvendinimą visuose švietimo sistemos lygiuose |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.-1 | Mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendrojo ugdymo mokyklose, dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (procentas) | 88 | 88 | 89 | 2.1.2.1.-1 |
|  | 2.1.2.2 Įgyvendinti efektyvią jaunimo politiką, užtikrinant jaunimo vietą savivaldos veiklose |  |  |  |  |
| 2.1.2.2.-1 | Iniciatyvose dalyvaujančio jaunimo dalis nuo viso Kauno miesto jaunimo (procentas) | 12 | 13 | 14 | 2.1.2.2.-1 |
| 2.1.2.2.-2 | Jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų suorganizuotų iniciatyvų / veiklų, skirtų jaunimui, skaičius (vienetas) | 50 | 55 | 65 | 2.1.2.2.-2 |
|  | 2.1.2.3 Gerinti ugdymo specialistams patrauklias darbo sąlygas įvairiuose švietimo įstaigų lygmenyse |  |  |  |  |
| 2.1.2.3.-1 | Naujų pedagoginių darbuotojų Kauno ugdymo įstaigose dalis (procentas) | 4 | 4 | 4 | 2.1.2.3.-1 |
| 2.1.2.3.-2 | Pedagoginių darbuotojų trūkumas Kauno ugdymo įstaigose (vienetas) | 50 | 50 | 48 | 2.1.2.3.-2 |
|  | 2.1.2.4 Užtikrinti socialinį ir emocinį saugumą visiems švietimo bendruomenės nariams |  |  |  |  |
| 2.1.2.4.-1 | Mokinių, patiriančių patyčias, smurtą miesto švietimo įstaigose, dalis (procentas) | 20 | 20 | 20 | 2.1.2.4.-1 |
| 2.1.2.4.-2 | Įstaigoje užfiksuotų patyčias, smurtą patyrusių mokinių (vaikų) dalis nuo bendro besimokančiųjų skaičiaus (procentas) | 2 | 2 | 2 | 2.1.2.4.-2 |
| 2.1.2.4.-3 | Bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių smurto ir patyčių prevencines programas (ne mažiau  nei 2), dalis (procentas) | 100 | 100 | 100 | 2.1.2.4.-3 |
|  | 2.1.3 Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti profesionaliojo sporto plėtrą |  |  |  |  |
| 2.1.3.-1 | Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Kauno mieste indeksas (balas) | 7,8 | - | 7,8 | 2.1.3.-1 |
| 2.1.3.-2 | Masinių sporto renginių mieste skaičiaus pokytis (procentas) | 10 | 10 | 7,14 | 2.1.3.-2 |
|  | 2.1.3.1 Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą Kauno mieste |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.-1 | Mieste parengtų nacionalinių rinktinių narių skaičius (vienetas) | 330 | 350 | 370 | 2.1.3.1.-1 |
| 2.1.3.1.-2 | Reikšmingų sporto pasiekimų skaičius (vienetas) | 3 | 3 | 3 | 2.1.3.1.-2 |
| 2.1.3.1.-3 | Savivaldybės biudžetinėse įstaigose sportuojančių moksleivių dalis nuo visų moksleivių (procentas) | 18 | 19 | 19 | 2.1.3.1.-3 |
|  | 2.1.3.2 Parengti ilgalaikę miesto sporto ir sveikatinimo strategiją / sutartį dėl sporto ir sveikatingumo prioritetų |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.-1 | Parengtos miesto sporto ir sveikatinimo strateginės gairės (vienetas) | 1 | 0 | 0 | 2.1.3.2.-1 |
| 2.1.3.2.-2 | Patvirtintos prioritetinės sporto šakos (vienetas) | 1 | 0 | 0 | 2.1.3.2.-2 |
|  | 2.1.3.3 Užtikrinti palankias ir motyvuojančias darbo sąlygas miesto formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose |  |  |  |  |
| 2.1.3.3.-1 | Sporto specialistų skaičius  1000 gyventojų. (vienetas) | 2 | 2,2 | 2,3 | 2.1.3.3.-1 |
| 2.1.3.3.-2 | Naujų sporto specialistų Kauno sporto įstaigose dalis (procentas) | 12 | 14 | 16 | 2.1.3.3.-2 |
|  | 2.1.3.4 Skatinti efektyvų sporto ir sveikatingumo įstaigų bendradarbiavimą su aukštojo mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros įstaigomis |  |  |  |  |
| 2.1.3.4.-1 | Bendradarbiavimo sutartys tarp universiteto ir sporto įstaigų / bendrų projektų įgyvendinimas (vienetas) | 20 | 20 | 20 | 2.1.3.4.-1 |
| 2.1.3.4.-2 | Praktikos sutarčių skaičius sporto įstaigose (vienetas) | 350 | 350 | 350 | 2.1.3.4.-2 |
|  | 2.1.3.5 Pritraukti profesionaliojo sporto renginius tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu |  |  |  |  |
| 2.1.3.5.-1 | Prioritetinių sporto šakų, suorganizuotų tarptautiniu, nacionaliniu mastu, renginių skaičius (vienetas) | 5 | 5 | 5 | 2.1.3.5.-1 |
|  | 2.1.4 Vystyti efektyvų švietimo ir sporto įstaigų tinklą ir plėtoti infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 2.1.4.-1 | Gyventojų pasitenkinimo viešąja sporto infrastruktūra mieste indeksas (balas) | 7,9 | - | 7,9 | 2.1.4.-1 |
| 2.1.4.-2 | Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (procentas) | 75 | 76 | 78 | 2.1.4.-2 |
|  | 2.1.4.1 Vystyti efektyvų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklą |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.-1 | Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (procentas) | 89 | 89 | 90 | 2.1.4.1.-1 |
| 2.1.4.1.-2 | Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (procentas) | 64 | 64 | 65 | 2.1.4.1.-2 |
| 2.1.4.1.-3 | Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 2–5 m. vaikų dalis (procentas) | 90,9 | 90,95 | 90,95 | 2.1.4.1.-3 |
|  | 2.1.4.2 Plėtoti švietimo ir sporto infrastruktūrą ypatingiems besimokančiųjų poreikiams |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.-1 | Modernizuotų sporto bazių skaičius (vienetas) | 2 | 2 | 2 | 2.1.4.2.-1 |
| 2.1.4.2.-2 | Sporto infrastruktūrai įrengti ir tvarkyti skirtų lėšų vienam Kauno miesto gyventojui suma (euras) | 50,87 | 51,2 | 52 | 2.1.4.2.-2 |
| 2.1.4.2.-3 | Sporto bazių, pritaikytų negalią turintiems asmenims, dalis (procentas) | 56,4 | 59 | 59 | 2.1.4.2.-3 |
| 2.1.4.2.-4 | Švietimo įstaigų, pritaikytų negalią turintiems asmenims, dalis (procentas) | 20 | 20 | 21 | 2.1.4.2.-4 |
|  | 2.2.1 Didinti sveikos gyvensenos galimybių plėtrą kauniečiams |  |  |  |  |
| 2.2.1.-1 | Gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo vertinimas (procentas) | - | 58 | - | 2.2.1.-1 |
|  | 2.2.1.1 Skatinti tolygią prevencinių sveikos gyvensenos stiprinimo priemonių plėtrą visame mieste |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.-1 | Fizinio aktyvumo įpročių vertinimas (procentas) | - | 34,3 | - | 2.2.1.1.-1 |
| 2.2.1.1.-2 | Mitybos įpročių vertinimas (procentas) | - | 45,8 | - | 2.2.1.1.-2 |
| 2.2.1.1.-3 | Prislėgtos nuotaikos ir nerimo vertinimas (procentas) | - | 19 | - | 2.2.1.1.-3 |
|  | 2.2.1.2 Užtikrinti pirminės psichoemocinės pagalbos prieinamumą |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.-1 | Skubios psichoemocinės pagalbos konsultacijų skaičius (vienetas) | 3100 | 3200 | 3300 | 2.2.1.2.-1 |
| 2.2.1.2.-2 | Mirčių dėl savižudybių skaičius 100 tūkst. gyventojų Kauno mieste (vienetas) | 18 | 17,9 | 17,8 | 2.2.1.2.-2 |
| 2.2.1.2.-3 | Bandymų žudytis skaičius 100 tūkst. gyventojų (vienetas) | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 2.2.1.2.-3 |
|  | 2.2.1.3 Įveiklinti patrauklias erdves, skirtas sveikatinimui |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.-1 | Asmenų iki 59 m. amžiaus, dalyvavusių reguliariuose Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, skaičius (vienetas) | 38000 | 38100 | 38200 | Iš dalies 2.2.1.3.-1 |
| 2.2.1.3.-2 | Vyresnio amžiaus, 60 m. ir daugiau, asmenų, dalyvavusių reguliariuose Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, skaičius (vienetas) | 24000 | 24100 | 24200 | Iš dalies 2.2.1.3.-2 |
|  | 2.2.2 Užtikrinti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas, plėtojant inovatyvią ir efektyvią pagalbos paslaugų sistemą |  |  |  |  |
| 2.2.2.-1 | Sveikatos paslaugų prieinamumas (procentas) | 95 | 96 | 96 | 2.2.2.-1 |
| 2.2.2.-2 | Socialinių paslaugų prieinamumas (mėnesis) | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 2.2.2.-2 |
|  | 2.2.2.1 Didinti sveikatos ir socialinės srities specialistų paslaugų prieinamumą |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.-1 | Jaunimo darbuotojų etatų skaičius, tenkantis 1000 jaunuolių (vienetas) | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 2.2.2.1.-1 |
| 2.2.2.1.-2 | Šeimos gydytojų skaičius, tenkantis  10 tūkst. gyventojų, Kauno mieste (vienetas) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 2.2.2.1.-2 |
| 2.2.2.1.-3 | Socialinių paslaugų srities darbuotojų, dirbančių Kauno mieste socialinių paslaugų srityje, skaičius 10 tūkst. gyventojų (vienetas) | 30 | 32 | 35 | 2.2.2.1.-3 |
|  | 2.2.2.2 Gerinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų kokybę |  |  |  |  |
| 2.2.2.2.-1 | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų, vertinančių Kauno mieste teikiamas paslaugas teigiamai, dalis nuo visų apklaustų šios paslaugos gavėjų (procentas) | 80 | 81 | 81 | 2.2.2.2.-1 |
| 2.2.2.2.-2 | Socialinių paslaugų gavėjų, vertinančių Kauno miesto gyventojams teikiamas socialines paslaugas teigiamai, dalis nuo visų apklaustų šių paslaugų gavėjų (procentas) | 74 | 77 | 77 | 2.2.2.2.-2 |
|  | 2.2.2.3 Plėtoti tvarų socialinių paslaugų tinklą mieste |  |  |  |  |
| 2.2.2.3.-1 | Nepatenkinta socialinių paslaugų gavėjų dalis nuo visų socialinių paslaugų gavėjų (procentas) | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 2.2.2.3.-1 |
| 2.2.2.3.-2 | Seniūnijų, kuriose yra teikiamos atvirojo darbo paslaugos, skaičius (vienetas) | 6 | 7 | 7 | 2.2.2.3.-2 |
|  | 2.2.2.4 Sukurti bendrą informavimo sistemą ir didinti informacijos prieinamumą skirtingoms gyventojų grupėms sveikatos, sveikatinimo ir socialinių paslaugų srityse |  |  |  |  |
| 2.2.2.4.-1 | Sukurta bendra sveikatos ir socialinių paslaugų informavimo sistema (vienetas) | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.4.-1 |
|  | 2.2.2.5 Diegti ir plėtoti elektronines paslaugas socialinių ir sveikatos paslaugų sektoriuose |  |  |  |  |
| 2.2.2.5.-1 | Socialinių paslaugų, kurių poreikio įvertinimas, tikslinimas ir pan. užsakomas elektroniniu ar nuotoliniu būdu, dalis nuo visų šių paslaugų užsakymo (procentas) | 30 | 35 | 35 | 2.2.2.5.-1 |
| 2.2.2.5.-2 | Automatizuotos socialinių paslaugų gavėjų pasitenkinimo ir paslaugų kokybės atlikimo ir vertinimo sistemos sukūrimas (vienetas) | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.5.-2 |
| 2.2.2.5.-3 | Pacientų, užsiregistravusių pas gydytojus elektroniniu būdu, dalis nuo visų užsiregistravusiųjų per IPR IS (išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą) (procentas) | 9 | 10 | 10 | 2.2.2.5.-3 |
|  | 2.2.3 Įveiklinti bendruomenes sveikatinimo ir socialinėje srityse |  |  |  |  |
| 2.2.3.-1 | Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius (vienetas) | 7 | 8 | 8 | 2.2.3.-1 |
| 2.2.3.-2 | Asmenų, gavusių socialines paslaugas ne valstybiniame ar savivaldybės sektoriuje (NVO, socialinis verslas, bendruomeninės organizacijos, kt.), dalis nuo visų gavusiųjų šias paslaugas (procentas) | 82 | 83 | 84 | 2.2.3.-2 |
|  | 2.2.3.1 Didinti pirmosios pagalbos teikėjų tinklo ir staigios mirties prevencijos sistemų plėtrą Kauno mieste |  |  |  |  |
| 2.2.3.1.-1 | Sėkmingų gaivinimų Kauno mieste procentas esant defibriliuojamam ritmui (procentas) | 53,5 | 54 | 54,5 | 2.2.3.1.-1 |
|  | 2.2.3.2 Skatinti savanorystės iniciatyvas sveikatinimo ir socialinėje srityse |  |  |  |  |
| 2.2.3.2.-1 | Į savanorišką veiklą įsitraukusių 14–29 m. Kauno miesto gyventojų dalis nuo visų tos amžiaus grupės Kauno miesto gyventojų (procentas) | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2.2.3.2.-1 |
| 2.2.3.2.-2 | Į savanorišką veiklą įsitraukusių 30–65 m. Kauno miesto gyventojų dalis nuo visų tos amžiaus grupės Kauno miesto gyventojų (procentas) | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2.2.3.2.-2 |
| 2.2.3.2.-3 | Į savanorišką veiklą įsitraukusių 66 m. ir vyresnių Kauno miesto gyventojų dalis nuo visų tos amžiaus grupės Kauno miesto gyventojų (procentas) | 2 | 2,3 | 2,4 | 2.2.3.2.-3 |
|  | 2.2.3.3 Stiprinti viešojo sektoriaus įstaigų, NVO ir privačių tiekėjų kompetencijas sveikatinimo ir socialinių paslaugų teikimo srityse |  |  |  |  |
| 2.2.3.3.-1 | Neprivalomuose sveikatinimo paslaugų teikimo mokymuose kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalis nuo visų tos įstaigos darbuotojų (dirbančių įstaigoje ne mažiau kaip 6 mėn.) (procentas) | 91 | 95 | 95 | 2.2.3.3.-1 |
| 2.2.3.3.-2 | Mokymuose kvalifikaciją kėlusių socialinių paslaugų srities darbuotojų (dirbančių ne mažiau kaip 6 mėn.) dalis nuo visų socialinių paslaugų srities darbuotojų (procentas) | 53 | 56 | 60 | 2.2.3.3.-2 |

|  |
| --- |
| **3 Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programa** |

Siekiant įgyvendinti tvarumo bei žaliojo kurso principais sumaniai valdomo miesto programą, numatomos šios veiklos kryptys: tvari, nuolat tobulėjanti organizacija patogiam miestiečių gyvenimui; saugus visų eismo dalyvių susisiekimas, didinant tvarių kelionių dalį ir mažinant transporto keliamą taršą; tvarus ir įtraukus teritorijų vystymas, orientuotas į kasdienius kiekvieno žmogaus poreikius ir kokybišką miesto aplinką; žaliojo kurso principais paremtas modernus, efektyviai išteklius naudojantis, klimato kaitą švelninantis ir konkurencingas miestas.

Trečiąją programą sudaro 4 tikslai, 14 uždavinių ir 58 priemonės, kurios skaidomos į papriemones. Programos vykdytojai: Aplinkos apsaugos skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius, Centrinis apskaitos skyrius, Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, Dokumentų skyrius, duomenų apsaugos pareigūnas, E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius, Finansų ir ekonomikos skyrius, Investicijų ir projektų skyrius, Klientų aptarnavimo ir informavimo skyrius, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo vyriausiasis specialistas, Kultūros paveldo skyrius, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius, Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Nekilnojamojo turto skyrius, Personalo valdymo skyrius, Ryšių su visuomene skyrius, seniūnijos, Sporto skyrius, Statybos valdymo skyrius, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius, Sveikatos apsaugos skyrius, Švietimo skyrius, Tarybos veiklos administravimo skyrius, Teisės ir konsultavimo skyrius, Transporto ir eismo organizavimo skyrius, Užsienio ryšių skyrius, Viešosios tvarkos skyrius. Programos koordinatorius – Tadas Metelionis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, el. paštas [administracijos.direktorius@kaunas.lt](mailto:administracijos.direktorius@kaunas.lt).

**Tikslo „Tvari, nuolat tobulėjanti organizacija patogiam miestiečių gyvenimui“ įgyvendinimo aprašymas (kodo Nr. 3.1)**

**Tikslo įgyvendinimo aprašymas**

Kūrybingumas, atvirumas ir atsakomybė – vertybės, kuriomis turi būti vadovaujamasi priimant strateginius ir miestui svarbius sprendimus. Kauno miesto savivaldybės administracijos, jos įstaigų ir įmonių ekosistemos valdymas grindžiamas rezultatyvumu ir galimybe veikti. Siekiant išlaikyti nuolat tobulėjančios organizacijos statusą, svarbu ugdyti darbuotojų profesinę kompetenciją, būti orientuotai į rezultatus, turėti reikiamų gebėjimų kurti ir įgyvendinti strategijas, kūrybiškai ir inovatyviai pritaikyti geriausią patirtį. Institucijos požiūris į visuomenės jai keliamus tikslus ir būdai jiems pasiekti yra svarbus miesto raidos veiksnys. Kuriant patogų ir kiekvienam gyventojui pritaikytą miestą, turi būti tenkinami ne tik pagrindiniai saugumo, žmogiškojo orumo poreikiai, bet ir teikiamos reikiamos aukštos kokybės paslaugos. Viešosios paslaugos teikiamos įtraukiant piliečius, privatų sektorių, vietos bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas.

**3.1.1 uždavinys. Tapti pirmaujančia organizacija, efektyviai naudojančia pažangius skaitmeninius sprendimus**

Pirmuoju uždaviniu siekiama taikyti įvairius inovatyvius technologinius, organizacinius ir personalo valdymo sprendimus, siekiant tapti maksimalaus efektyvumo organizacija. Auginant darbuotojų kompetencijas ir prisidedant prie jų analitinių gebėjimų stiprinimo, bus užtikrinamas sklandesnis ir efektyvesnis funkcijų vykdymas. Atliekamų funkcijų skaitmenizacijos lygio didinimas, panaudojant optimalius skaitmenizacijos sprendimus, leis pertvarkyti darbo procesus į spartesnius ir lankstesnius, išvengti funkcijų dubliavimo. Didinant skaitmenizacijos lygį, kartu didės ir sukuriamų duomenų apimtis, todėl bus siekiama skatinti atvirų duomenų naudojimą, tai palengvins trečiųjų šalių prieigą prie informacijos ir duomenų antrinį analitinį panaudojimą. Nuolatinis dalijimasis duomenimis įgalins gerinti viešųjų įstaigų veiklos efektyvumą ir skaidrumą, teikiamų paslaugų kokybę. Pažangiausių Savivaldybės ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų turto valdymo sprendimų vystymas sudarys prielaidas efektyviau valdyti turtą ir priimti turto valdymo sprendimus, užtikrinančius tokią Savivaldybės nekilnojamojo turto apimtį, kuri yra tinkamai optimizuota pagal Savivaldybei tenkančius kaštus ir reikalinga visuomenės poreikiams tenkinti. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: užtikrinti efektyvų pagrindinių miesto funkcijų vykdymą, tobulinant Savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijas; didinti Savivaldybės administracijos ir jos atliekamų funkcijų skaitmenizacijos lygį; skatinti atvirų duomenų naudojimą sprendimų priėmimo procesuose; siekti integruotos, į rezultatų užtikrinimą nukreiptos, planavimo ir rezultatų stebėsenos sistemos; vystyti pažangiausius Savivaldybės ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų turto valdymo sprendimus.

**3.1.2 uždavinys. Skatinti tvarų visą organizaciją apjungiantį paslaugų kūrimo ir tobulinimo procesą**

Antruoju uždaviniu siekiama gerinti Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę ir didinti gyventojų pasitenkinimą jomis, užtikrinant, kad paslaugos būtų veiksmingos ir atliepiančios kiekvieno poreikius. Būtina skirti didesnį dėmesį suprasti viešųjų paslaugų vartotojų poreikius siekiant vystyti daugiau bendru sutarimu, prieinamumu ir vientisumu grįstas aukštos kokybės paslaugas. Paslaugoms teikti bus naudojamos naujausios technologijos ir organizaciniai sprendimai, kuriais bus siekiama maksimaliai perkelti paslaugas į elektroninę erdvę. Taip pat siekiama nustatyti paslaugų kokybės ir aptarnavimo standartus, kurie leis tikslingiau tobulinti teikiamas paslaugas ir teikti tobulinimo pasiūlymus nacionaliniams partneriams. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: didinti gyventojų pasitenkinimą Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų teikiamomis paslaugomis; siekti lyderystės kuriant ir tobulinant Savivaldybės teikiamas paslaugas.

**3.1.3 uždavinys. Didinti įtraukų bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, tapti lydere regione**

Trečiuoju uždaviniu siekiama didinti nevyriausybinių organizacijų ir kitų partnerių įtrauktį į viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas ir siekti ryžtingesnės lyderystės Kauno regione. Vienas iš svarbiausių aspektų, susijusių su visuomenės aktyviu dalyvavimu – realus piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus, neapsiribojant tik informavimu ir konsultavimu. Piliečių įtraukimas į paslaugų teikimo ir tobulinimo procesų nustatymą ne rečiau nei kas 2 metus atliekant gyventojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimą leis kurti „Atviro Kauno“ viziją ir pasiekti abipusį susitarimą dėl paslaugų teikimo standartų. Siekiant įgalinti organizacijas teikti paslaugas miesto gyventojams, bus sudaromos realios galimybės viešąsias paslaugas teikti ne tik valdžios institucijoms, bet ir bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms ir privačiam sektoriui. Bus kuriamas toks miesto įvaizdis, kuris atspindėtų Kauno miesto ypatybes ir unikalumą, atlieptų skirtingas tikslines grupes. Bus skiriamas dėmesys įrodyti brandaus miesto perspektyvas pritraukti potencialius stambius pažangos projektus ir siekti lyderio pozicijos Kauno regione. Didinant saugumo ir atsparumo įvairioms galimoms grėsmėms lygį bus siekiama užtikrinti sąlygas saugiai gyventi ir dirbti mieste. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: įgyvendinti „Atviro Kauno“ viziją, užtikrinant skaidrų visuomenės įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą; skatinti organizacijas teikti paslaugas miesto gyventojams; efektyvinti miesto komunikaciją ir rinkodarą; siekti Kauno lyderystės regione; užtikrinti sąlygas saugiai gyventi ir dirbti mieste.

**Tikslo „Saugus visų eismo dalyvių susisiekimas, didinant tvarių kelionių dalį ir mažinant transporto keliamą triukšmą“ įgyvendinimo aprašymas (kodo Nr. 3.2)**

**Tikslo įgyvendinimo aprašymas**

Kauno darnaus judumo miesto plane (toliau – KDJMP) nustatytos pagrindines gaires ir priemones, skirtos spręsti Kauno mieste kylančius susisiekimo iššūkius, siekti pritaikyti užsienio gerąsias judumo praktikas ir padaryti miestą patogesniu vietos gyventojams ir miesto svečiams. KDJMP numatytų principų įgyvendinimas sudaro paskatas kurti naujus kompleksinius sprendimus, kurie leis puoselėti į žmogų, aplinkos tausojimą ir maksimalų technologijų panaudojimą orientuotą miesto judumo ekosistemą. Kauno miesto darnaus judumo ir susisiekimo sistema bus vystoma trimis kryptims: užtikrinant aukštą fizinės susisiekimo infrastruktūros (t. y. visų keliavimo būdų) kokybės ir patogumo lygį ir siekiant, kad Kaune būtų taikomi aukščiausio lygio saugumo standartai ir priemonės; taikant įvairias viešojo transporto sistemos gerinimo ir kitas minkštąsias priemones siekiant paskatinti gyventojas persėsti iš automobilio į kito tipo transporto priemones ar rinktis kitus keliavimo būdus; optimizuojant ir efektyvinant visą judumo sistemą taikant naujus ir inovatyvius skaitmenizacijos sprendimus.

**3.2.1 uždavinys. Vystyti ir palaikyti saugią judumo infrastruktūrą Kauno mieste**

Siekiant aukštos judumo infrastruktūros kokybės, svarbiausia yra tinkamas gatvių tinklo planavimas. Įgyvendinant šį siekį, remiantis pažangiausia užsienio praktika, siekiama parengti gatvių tinklo kategorizavimo ir prioretizavimo sistemą. Ši sistema leis lengviau organizuoti transporto srautus, įdiegti efektyvų ir modernų visos judumo infrastruktūros būklės planavimą, adaptavimą pagal vartotojų poreikius ir įgalins jų stebėseną. Planuojama pagal gatvės kategoriją pritaikytą infrastruktūrą, pavyzdžiui, siekiant didinti darnesnių kelionių mieste dalį, bus užtikrinama, kad keliavimas dviračiu, pėsčiomis ar kita mikromobilumo priemone būtų patogesnis ir saugesnis. Siekiama, kad visa susisiekimo infrastruktūra nuo viešojo transporto stotelių iki šaligatvių ir požeminių perėjų būtų pritaikyta specialiuosius poreikius turinčių žmonių mobilumo poreikiams. Bendradarbiaujant ir įgyvendinant bendrus projektus su aplinkinėmis savivaldybėmis, bus gerinamos esamos ir vystomos naujos multimodalinės susisiekimo jungtys. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: palaikyti aukštą judumo infrastruktūros būklę; vystyti judumo infrastruktūrą atsižvelgiant į eismo dalyvių poreikius; sudaryti visapusiškai saugias judėjimo sąlygas visiems eismo dalyviams; pritaikyti visą susisiekimo infrastruktūrą specialiuosius poreikius turintiems žmonėms; prižiūrėti ir plėsti dviračių, pėsčiųjų ir kitų mikromobilumo priemonių infrastruktūrą; užtikrinti kokybišką regioninį pasiekiamumą visais keliavimo būdais.

**3.2.2 uždavinys. Didinti darnių kelionių dalį Kauno mieste**

Įgyvendinant žaliojo kurso principus, bus taikomos įvairios priemonės, skatinančios Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojus dažniau keliauti viešuoju transportu, dviračiu ar pėsčiomis. Būtina įgyvendinti priemones, kurios leistų didinti alternatyvių transporto priemonių ir keliavimo būdų patrauklumą. Tarp šių priemonių svarbų vaidmenį atlieka įtrauki komunikacija ir visuomenės švietimas, kuriuo bus siekiama skatinti gyventojus keisti savo kasdienius judumo įpročius. Kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi viešuoju transportu, siekiama efektyviau valdyti ir vykdyti daugiau viešojo transporto maršrutų. Tai padės atliepti kasdienių kelionių poreikius ir kartu toliau elektrifikuoti viešojo transporto parką. Numatoma glaudesnė sinergija su aplinkinėmis savivaldybėmis, vystant visiems Kauno regiono gyventojams patogią viešojo transporto sistemą. Bus ieškoma naujų sprendimų, kuriais siekiama didinti paskatas vykti į miestą alternatyviais keliavimo būdais, taip sumažinant individualių automobilių srauto kuriamus eismo kamščius rytinio ir vakarinio eismo pikų metu. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: skatinti rinktis mažiau taršius keliavimo būdus; gerinti viešojo transporto pasiekiamumą ir kokybę; didinti Kauno regiono viešojo transporto sistemų suderinamumą; riboti į Kauno miestą atvykstančio motorinio transporto srautus.

**3.2.3 uždavinys. Taikyti inovacijomis paremtus transporto sprendimus**

Trečiasis uždavinys užtikrins, kad Kauno miesto susisiekimo sistema būtų pažangi ir šiuolaikiška, diegiami modernūs ir inovatyvūs technologiniai-skaitmeniniai judumo sprendimai. Siekiama sudaryti sąlygas, kad Kauno mieste būtų imtasi iniciatyvos judumo inovacijų diegimo srityje. Svarbus taršių automobilių judėjimo ribojimas Kauno centre ir elektromobilių viešųjų įkrovos stotelių tinklo vystymas. Nauji intelektinių transporto sistemų sprendiniai ateityje atneš naujų galimybių efektyviau planuoti ir valdyti transporto srautus, todėl bus skiriamas didelis dėmesys stiprinant technologines kompetencijas ir pajėgumus. Planuojamas parkavimo politikos optimizavimas, taip sumažinant automobilių apkrovą mieste. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: vystyti mažų emisijų zonas ir elektromobilių infrastruktūrą; diegti technologinius sprendimus efektyviam judumui valdyti; įgyvendinti efektyvius transporto priemonių parkavimo sprendimus.

**Tikslo „Tvarus ir įtraukus teritorijų vystymas, orientuotas į kasdienius kiekvieno žmogaus poreikius ir kokybišką miesto aplinką“ įgyvendinimo aprašymas (kodo Nr. 3.3)**

**Tikslo įgyvendinimo aprašymas**

Kokybiškas ir įtraukus miesto planavimas užtikrina, kad gyvenamoji aplinka būtų kokybiška, patraukli, patogi ir atliepianti kiekvieno asmens kasdienius poreikius. Siekiama gerinti bendrą miesto aplinką įgyvendinant keturis pagrindinius uždavinius: vystyti ir valdyti esamas ir numatomas gyvenamosios paskirties teritorijas užtikrinant jų kokybę ir vystant tvariais ir įtraukiais principais; bendradarbiauti su inžinerinių tinklų valdytojais ir nekilnojamojo turto vystytojais, kad visos Kauno miesto teritorijos būtų visiškai aprūpintos reikiama, kokybiškas gyvenimo sąlygas atliepiančia socialine ir inžinerine infrastruktūra; dėti pastangas darniam Kauno miesto policentriškumui vystyti ir numatytų teritorijų regeneracijai skatinti, saugoti ir išnaudoti išskirtinių Kauno miesto elementų paveldą ir potencialą puoselėjant išskirtinį miesto įvaizdį.

**3.3.1 uždavinys. Vystyti aukštos kokybės naujojo europinio *bauhauzo* principus atitinkančias miesto teritorijas**

Pirmuoju uždaviniu siekiama nuosekliai įgyvendinti Europos Komisijos sudarytus naujojo europinio *bauhauzo* principus – tvarumu, prieinamumu ir estetika grįsta iniciatyva, siekianti sujungti meną, kultūrą, socialinę įtrauktį, mokslą ir technologijas urbanistinei aplinkai vystyti. Tvarumo dedamoji dalis bus įgyvendinama kuriant naujus miesto driekos procesus švelninančius projektus ir skiriant daugiau dėmesio kompaktiškumui ir kokybei prioritetinėse miesto teritorijose. Apie 100 tūkst. Kauno rajono gyventojų kasdien naudojasi Kauno miesto infrastruktūra ir paslaugomis, todėl bendrų projektų iniciatyvų ir projektų rengimas yra nepaprastai svarbus tolesniam miesto vystymuisi. Siekiama strateginį miesto planavimą pritraukti prie kokybiško teritorijų planavimo. Parengtos urbanistikos ir architektūros taisyklės turėtų užtikrinti, kad miesto pastatai ir erdvės būtų vystomi kokybiškai, tvariai ir nuosekliai, ypač jautriausiose, tankiose, žmonių dažnai lankomose miesto vietose. Bus ieškoma inovatyvių kompleksiškų sprendimų ir rengiama daugiau žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų, kurie prisidės prie kiekvieno kauniečio gyvenimo kokybės gerinimo. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: suvaldyti miesto drieką ir šalinti jos padarinius, kuriant bendras programas su aplinkinėmis savivaldybėmis; sudaryti sąlygas augti gyventojų skaičiui paslaugomis ir infrastruktūra aprūpintose miesto teritorijose, atsižvelgiant į jų vietos identitetą ir nustatant bendras prioritetines miesto plėtros teritorijas; užtikrinti tvarią, architektūros kokybės kriterijus ir pasaulines tendencijas atitinkančią architektūrą; pasiekti kompleksišką ir inovatyvią daugiabučių miegamųjų rajonų regeneraciją, skatinant jų daugiafunkciškumą; užtikrinti įtraukų ir bendradarbiavimu grįstą gyvenamosios aplinkos teritorijų planavimo procesą; sukurti kokybiškų ir įkvepiančių viešųjų erdvių, kurios skatintų bendruomeniškumą ir puoselėtų vietos identitetą, tinklą.

**3.3.2 uždavinys. Sudaryti sąlygas miesto teritorijų, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planavimo sinergijai**

Gyvenamosios aplinkos kokybė tiesiogiai priklauso nuo kasdieniams gyvenimo poreikiams aktualios infrastruktūros prieinamumo: švietimo įstaigų, gydymo įstaigų, viešojo transporto, šilumos tinklų ir t. t. Antruoju uždaviniu siekiama taikyti kietąsias ir minkštąsias priemones, kad, nepriklausomai nuo kauniečių gyvenamosios vietos, jiems būtų užtikrinama lengvai pasiekiama socialinė infrastruktūra ir aukštos kokybės inžinerinė infrastruktūra. Siekiama sukurti tvarias teritorijas skatinant darnios infrastruktūros puoselėjimą ir skatinant gyventojus keltis į teritorijas, kuriose jau yra išvystyta pakankama socialinė ir tvari inžinerinė infrastruktūra, atsakingai ir tvariai prisitaikoma ir mažinami neigiami klimato kaitos sukelti padariniai. Uždavinio rezultatams pasiekti įgyvendinamos priemonės: siekti integruoto inžinerinių tinklų plėtros valdymo (įtraukiant išorinius partnerius), prioritetą teikiant teritorijoms, kurių infrastruktūros vystymas atsilieka; užtikrinti aukštos kokybės geriamojo vandens tiekimo ir tvarią nuotekų valymo infrastruktūrą; užtikrinti gyventojų poreikius atliepiančią socialinę infrastruktūrą; sudaryti sąlygas miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planavimo sinergijai.

**3.3.3 uždavinys. Užtikrinti gamybinės, komercinės ir gyvenamosios aplinkos dermę, skatinant mišrios paskirties teritorijų vystymą**

Vystantis Kauno miesto ekonomikai ir formuojantis įvairiems komerciniams rajonų centrams, būtina užtikrinti, kad miesto teritorinis planavimas lygiagrečiai atlieptų pastebimus miesto ekosistemos pokyčius. Trečiuoju uždaviniu siekiama sukurti gamybinės, komercinės ir gyvenamosios aplinkos dermę, skatinant mišrios paskirties teritorijų vystymą. Būtina taikyti įvairias minkštąsias priemones, siekiant skatinti šių teritorijų daugiafunkciškumą. Lokalių centrų vystymas, jų integravimas į aplinkines teritorijas ir galimybių mieste judėti pėsčiomis sudarymas užtikrins miestiečiams kokybiškas galimybes pasiekti kasdienes funkcijas ir paslaugas. Taip pat bus siekiama toliau įgyvendinti Kauno miesto darnaus judumo planą planuojant integruotą pėsčiųjų, dviračių ir kitų mikromobilumo priemonių susisiekimą tarp skirtingų Kauno miesto mikrorajonų. Įgyvendinant šio uždavinio priemones bus užtikrinta, kad policentriškas Kaunas būtų vystomas nuosekliai ir integraliai. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: regeneruoti didžiausią konversijos potencialą turinčias besitraukiančias industrines (pramonines ir infrastruktūrines) teritorijas miesto centro gretimybėse; užtikrinti darnų veikiančių pramoninių teritorijų ir komercinių kvartalų vystymąsi ir jų integraciją į aplinkines teritorijas; puoselėti nedidelių atstumų miestą vystant esamus ir kuriant naujus lokalius centrus.

**3.3.4 uždavinys. Puoselėti ir saugoti miesto savitumo sluoksnius**

Ketvirtuoju uždaviniu siekiama išsaugoti ir puoselėti unikalų Kauno miesto identitetą, išryškinti ir išsaugoti atskirų miesto dalių savitumą. Bus kuriamos finansinės ir kitos minkštosios paskatos modernizmo kultūriniam paveldui išsaugoti ir puoselėti. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas Kauno tvirtovės objektams ir teritorijoms, kurios turi neišnaudotą rekreacinio ir visuomeninio pobūdžio įveiklinimo potencialą. Gamtinės ir žaliosios erdvės taip pat prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo, todėl planuojama puoselėti miesto upių pakrantes, kad jos taptų patrauklesnės kauniečių laisvalaikiui ir darniam judėjimui, tačiau kartu bus užtikrinama sinergija su žaliojo kurso srities uždaviniais, kad šiose teritorijose būtų saugoma bioįvairovė. Bus siekiama bendradarbiauti su urbanistikos ekspertais ir vietos bendruomenėmis rengiant atskirų teritorijų (mikrorajonų) architektūrines gaires. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: puoselėti, saugoti ir atskleisti Kauno tarpukario architektūros identitetą; užtikrinti tinkamą Kauno tvirtovės objektų ir teritorijų įveiklinimą, pritaikymą šiuolaikiniams poreikiams; įveiklinti ir pritaikyti miesto upes (Nemuną, Nerį ir jų intakus), teikiant prioritetą bioįvairovei, rekreacijai ir darniam judėjimui; puoselėti atskirų Kauno miesto teritorijų erdvinį, kultūrinį ir socialinį identitetą.

**Tikslo „Žaliojo kurso principais paremtas modernus, efektyviai išteklius naudojantis, klimato kaitą švelninantis ir konkurencingas miestas“ įgyvendinimo aprašymas (kodo Nr. 3.4)**

**Tikslo įgyvendinimo aprašymas**

Kauno miestas unikalumas – išskirtinės gamtos sąlygos, todėl vienas iš svarbiausių tikslų – žaliuoju kursu paremti sprendimai, siekiant tvaraus miesto augimo, tausaus ir žiediško išteklių naudojimo, švaresnės ir sveikesnes aplinkos. Efektyvus išteklių valdymas užtikrina tausų, žiedišką miesto resursų valdymą ir taip prisideda prie atliekų prevencijos skatinimo. Bus siekiama kokybiškos žaliosios infrastruktūros plėtros, kuri didina miesto atsparumą klimato kaitos padariniams, padeda mažinti oro taršą ir skatina pėsčiųjų ir bemotorių transporto priemonių judėjimą mieste. Žiedinės ekonomikos iniciatyvos transformuoja aplinkosaugos tikslus ir didina ekonomines galimybes – optimizuoja resursų panaudojimą, skatina tvarius sprendimus ir verslumą mieste. Miestui sparčiai augant ir vystantis, svarbu išsaugoti ir sukurti tinkamas sąlygas biologinei įvairovei išsaugoti, nes aplinkos kokybė svarbi tiek gyventojų psichinei ir fizinei gerovei, tiek atsparumui klimato kaitai didinti.

**3.4.1 uždavinys. Skatinti efektyvų išteklių valdymą ir atliekų prevenciją**

Siekiant lyderystės žiedinės ekonomikos ir tausaus resursų naudojimo srityje, pirmuoju uždaviniu siekiama sukurti Kauno miesto perėjimo prie žiedinės ekonomikos strategiją, kuri leis išgryninti miesto potencialą ir prioritetus, siekiant žiediškumo tikslų. Miesto išteklių valdymo sistemos sukūrimas sudarys sąlygas resursams ir jų poreikiui identifikuoti, leis nustatyti ir valdyti jo žinioje esančius išteklius. Verslo įtraukimas, siekiant optimizuoti išteklių paskirstymą mieste, padės mažinti atliekų susidarymą ir didins pakartotinį žaliavų panaudojimą. Surinkimo ir perdirbimo infrastruktūros vystymas leis dar labiau padidinti perdirbtų ar kitaip panaudotų komunalinių atliekų apimtis Kauno mieste ir pasiekti Lietuvos ir Europos Sąjungos iškeltus tikslus atliekų tvarkymo srityje. Skatinant kompleksinę renovaciją bus prisidedama prie efektyvesnio energijos vartojimo ir išteklių panaudojimo, taip siekiant neutralizuoti poveikį klimatui. Prie šio siekio taip pat prisidės Kauno miesto įstaigų ir organizacijų perkamos elektros energijos tik iš atsinaujinančių išteklių didinimas, kuris tiesiogiai daro įtaką Kauno miesto energetinės priklausomybės mažinimui. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: sukurti Kauno miesto perėjimo prie žiedinės ekonomikos ir miesto išteklių valdymo strategiją, apimančią duomenų kaupimo ir valdymo sistemą (skirtą analizuoti medžiagų srautus, ekonominius ir socialinius rodiklius); gerinti antrinių žaliavų kokybę, vystant surinkimo ir perdirbimo infrastruktūrą, siekiant mažinti atliekų patekimą į deginimą ar sąvartynus; skatinti daugiabučių gyvenamųjų namų ir savivaldybės viešųjų pastatų kompleksinę renovaciją; didinti Kauno miesto įstaigų ir organizacijų perkamos elektros energijos tik iš atsinaujinančių išteklių kiekį.

**3.4.2 uždavinys. Mažinti aplinkos taršą ir kurti miesto ekosistemą, siekiant didinti atsparumą klimato kaitos padariniams**

Antruoju uždaviniu siekiama ženklaus Kauno miesto taršos mažinimo, plečiant paviršinių nuotekų surinkimo sistemą ir prisidedant prie potvynių pavojų mažinimo urbanizuotose teritorijose. Taip pat norima paviršinių nuotekų surinkimo sistemą atskirti nuo buitinių nuotekų esant šių atskirų srautų skirtingo tvarkymo sistemos poreikiui. Vienas iš siekių – centralizuotos šilumos ir vėsumos plėtra. Žaliosios miesto erdvės – tai miesto plaučiai, gyventojų ir miesto svečių traukos objektai, kasdienio gyvenimo, poilsio ir laisvalaikio zonos, todėl siekiama jų plėtros ir kokybės gerinimo, tai sudarys sąlygas sveikesniam ir aktyvesniam gyvenimui mieste. Prie šios siekiamybės taip pat ženkliai prisidės ir oro taršos matavimo sistema, jos plėtra ir integravimas į kitas Savivaldybės aplinkos kokybės sistemas, tai padės priimti optimalius sprendimus mažinant oro taršą mieste. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: didinti paviršinių nuotekų surinkimo sistemos plėtrą ir atskirti ją nuo buitinių nuotekų; vystyti miestų žaliuosius plotus; didinti centralizuotos šilumos ir vėsumos plėtrą, prijungiant individualius vartotojus; didinti oro taršos matavimo sistemos (realiu laiku) plėtrą ir integruoti į Savivaldybės aplinkos kokybės vertinimo sistemas.

**3.4.3 uždavinys. Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir tausaus išteklių naudojimo**

Trečiuoju uždaviniu siekiama skatinti žaliuosius pirkimus ir ekologines inovacijas, kurti žaliąją ekonomiką, vykdyti klimato politikos įsipareigojimus. Mieste bus kuriamos paramos priemonės, padėsiančios skatinti ir įtraukti vietos verslą, gyventojus kurti iniciatyvas ir įmones, pagrįstas žiedinės ekonomikos prioritetais. Visa tai leis prisidėti prie atliekų prevencijos skatinimo ir žmonių sąmoningumo didinimo. Uždavinio rezultatams pasiekti įgyvendinamos priemonės: pritaikyti žaliųjų pirkimų aprašą ir patvirtinti produktų sąrašą; Inicijuoti skatinimo ir paramos priemones, įtraukiant vietos suinteresuotuosius (verslą ir gyventojus) kurti žiedines įmones ir iniciatyvas, pagrįstas žiedinės ekonomikos prioritetais; Inicijuoti su akademinėmis miesto institucijomis tyrimų ir plėtros programą, skirtą žiedinės ekonomikos principams diegti Kaune; panaudoti miestui priklausančias nenaudojamas erdves ar statinius žiedinės ekonomikos verslo modeliu grįsto verslo inkubavimui ir taip skatinti naujų ir inovatyvių produktų ir paslaugų atsiradimą Kauno mieste.

**3.4.4 uždavinys. Išsaugoti biologinę įvairovę mieste**

Biologine įvairove turtingos teritorijos gali padėti miestams tapti darnesniais ir adaptuotis prie vykstančios klimato kaitos, todėl mieste siekiama išsaugoti, palaikyti ir plėsti tinklą „Natura“. Prie šio siekio taip pat prisideda kokybiškos žaliosios jungtys ir koridoriai, kurie atlieka svarbų vaidmenį miesto kraštovaizdyje. Šių jungčių ir koridorių sujungimas į vientisą tinklą, jų tinkamas tvarkymas, atnaujinimas ir natūralesnės augmenijos turėjimas sudarys prielaidas sukurti didesnę ekologinę vertę. Natūraliai saugomos buveinės – reikšminga ekologinė aplinka miesto struktūroje, kuri turi būti saugoma, gerinama ir plėtojama. Uždavinio rezultatams pasiekti bus įgyvendinamos šios priemonės: palaikyti ir plėsti tinklą „Natura“; kurti žaliųjų jungčių ir koridorių sistemą; sudaryti tinkamas sąlygas natūraliai saugomoms buveinėms gerinti, plėtoti ir išsaugoti.

4 grafikas. Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programa ir jos uždaviniai

7 lentelė. 2025–2027 metų Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programos (kodas 3) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2027 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1.1 T, P | Tapti pirmaujančia organizacija, efektyviai naudojančia pažangius skaitmeninius sprendimus | 48 935,9 | 59 530,2 | 85 662,6 |  |
| 3.1.1.1 | Užtikrinti efektyvų pagrindinių miesto funkcijų vykdymą, tobulinant Savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijas | 42 327,1 | 43 584,7 | 45 958,2 | 3.1.1.1 |
| 3.1.1.2 | Didinti Savivaldybės administracijos ir jos atliekamų funkcijų skaitmenizacijos lygį | 1 497,5 | 1 514,5 | 1 514,5 | 3.1.1.2 |
| 3.1.1.3 | Skatinti atvirų duomenų naudojimą sprendimų priėmimo procesuose | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1.3 |
| 3.1.1.4 | Siekti integruotos, į rezultatų užtikrinimą nukreiptos, planavimo ir rezultatų stebėsenos sistemos | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 3.1.1.4 |
| 3.1.1.5 | Vystyti pažangiausius Savivaldybės ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų turto valdymo sprendimus | 5 091,3 | 14 431,0 | 38 169,9 | 3.1.1.5 |
| 3.1.2 T, P | Skatinti tvarų, visą organizaciją apjungiantį paslaugų kūrimo ir tobulinimo procesą | 5 026,8 | 5 206,8 | 5 217,3 |  |
| 3.1.2.1 | Didinti gyventojų pasitenkinimą Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų teikiamomis paslaugomis | 5 026,8 | 5 206,8 | 5 217,3 | 3.1.2.1 |
| 3.1.2.2 | Siekti lyderystės kuriant ir tobulinant Savivaldybės teikiamas paslaugas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.2.2 |
| 3.1.3 T, P | Didinti įtraukų bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, tapti lydere regione | 3 035,1 | 2 606,6 | 2 607,8 |  |
| 3.1.3.1 | Įgyvendinti „Atviro Kauno“ viziją, užtikrinant skaidrų visuomenės įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3.1.3.1 |
| 3.1.3.2 | Skatinti organizacijas teikti paslaugas miesto gyventojams | 206,9 | 0,0 | 0,0 | 3.1.3.2 |
| 3.1.3.3 | Efektyvinti miesto komunikaciją ir rinkodarą | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 3.1.3.3 |
| 3.1.3.4 | Siekti Kauno lyderystės regione | 592,5 | 562,5 | 562,5 | 3.1.3.4 |
| 3.1.3.5 | Užtikrinti sąlygas saugiai gyventi ir dirbti mieste | 1 820,8 | 1 629,1 | 1 630,3 | 3.1.3.5 |
| 3.2.1 T, P | Vystyti ir palaikyti saugią judumo infrastruktūrą Kauno mieste | 114 747,5 | 99 362,4 | 71 461,7 |  |
| 3.2.1.1 | Palaikyti aukštą judumo infrastruktūros būklę | 17 915,0 | 12 010,0 | 12 010,0 | 3.2.1.1 |
| 3.2.1.2 | Vystyti judumo infrastruktūrą atsižvelgiant į eismo dalyvių poreikius | 82 593,2 | 71 224,6 | 52 888,5 | 3.2.1.2 |
| 3.2.1.3 | Sudaryti visapusiškai saugias judėjimo sąlygas visiems eismo dalyviams | 2 111,0 | 1 255,0 | 1 155,0 | 3.2.1.3 |
| 3.2.1.4 | Pritaikyti visą susisiekimo infrastruktūrą specialius poreikius turintiems žmonėms | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2.1.4 |
| 3.2.1.5 | Prižiūrėti ir plėsti dviračių, pėsčiųjų ir kitų mikromobilumo priemonių infrastruktūrą | 12 128,4 | 14 872,8 | 5 408,1 | 3.2.1.5 |
| 3.2.1.6 | Užtikrinti kokybišką regioninį pasiekiamumą visais keliavimo būdais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2.1.6 |
| 3.2.2 T, P | Didinti darnių kelionių dalį Kauno mieste | 30 646,3 | 29 616,3 | 29 616,3 |  |
| 3.2.2.1 | Skatinti rinktis mažiau taršius keliavimo būdus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2.2.1 |
| 3.2.2.2 | Gerinti viešojo transporto pasiekiamumą ir kokybę | 30 646,3 | 29 616,3 | 29 616,3 | 3.2.2.2 |
| 3.2.2.3 | Didinti Kauno regiono viešojo transporto sistemų suderinamumą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2.2.3 |
| 3.2.2.4 | Riboti į Kauno miestą atvykstančio motorinio transporto srautus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2.2.4 |
| 3.2.3 T, P | Taikyti inovacijomis paremtus transporto sprendimus | 3 960,1 | 3 743,3 | 3 853,3 |  |
| 3.2.3.1 | Vystyti mažų emisijų zonas ir elektromobilių infrastruktūrą | 198,4 | 58,6 | 58,6 | 3.2.3.1 |
| 3.2.3.2 | Diegti technologinius sprendimus efektyviam judumui valdyti | 1 239,0 | 1 062,0 | 1 072,0 | 3.2.3.2 |
| 3.2.3.3 | Įgyvendinti efektyvius transporto priemonių parkavimo sprendimus | 2 522,7 | 2 622,7 | 2 722,7 | 3.2.3.3 |
| 3.3.1 T, P | Vystyti aukštos kokybės, naujojo europinio *bauhauzo* principus atitinkančias miesto teritorijas | 17 636,7 | 13 648,3 | 14 362,6 |  |
| 3.3.1.1 | Suvaldyti miesto drieką ir šalinti jos padarinius, kuriant bendras programas su aplinkinėmis savivaldybėmis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3.1.1 |
| 3.3.1.2 | Sudaryti sąlygas augti gyventojų skaičiui paslaugomis ir infrastruktūra aprūpintose miesto teritorijose, atsižvelgiant į jų vietos identitetą ir nustatant bendras prioritetines miesto plėtros teritorijas | 4 671,5 | 4 642,5 | 4 656,7 | 3.3.1.2 |
| 3.3.1.3 | Užtikrinti tvarią, architektūros kokybės kriterijus ir pasaulines tendencijas atitinkančią architektūrą | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 3.3.1.3 |
| 3.3.1.4 | Pasiekti kompleksišką ir inovatyvią daugiabučių miegamųjų rajonų regeneraciją, skatinant jų daugiafunkciškumą | 350,0 | 500,0 | 1 200,0 | 3.3.1.4 |
| 3.3.1.5 | Užtikrinti įtraukų ir bendradarbiavimu grįstą gyvenamosios aplinkos teritorijų planavimo procesą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3.1.5 |
| 3.3.1.6 | Sukurti kokybiškų ir įkvepiančių viešųjų erdvių tinklą, kurios skatintų bendruomeniškumą ir puoselėtų vietos identitetą | 12 560,6 | 8 451,2 | 8 451,2 | 3.3.1.6 |
| 3.3.2 T, P | Sudaryti sąlygas miesto teritorijų, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planavimo sinergijai | 6 855,7 | 5 463,2 | 4 933,2 |  |
| 3.3.2.1 | Siekti integruoto inžinerinių tinklų plėtros valdymo (įtraukiant išorinius partnerius), prioretizuojant teritorijas, kurių infrastruktūros vystymas atsilieka | 0,0 | 34,8 | 34,8 | 3.3.2.1 |
| 3.3.2.2 | Užtikrinti aukštos kokybės geriamojo vandens tiekimo ir tvarią nuotekų valymo infrastruktūrą | 590,0 | 585,0 | 585,0 | 3.3.2.2 |
| 3.3.2.3 | Užtikrinti gyventojų poreikius atliepiančią socialinę infrastruktūrą | 2 488,5 | 2 149,0 | 2 119,0 | 3.3.2.3 |
| 3.3.2.4 | Sudaryti sąlygas miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planavimo sinergijai | 3 777,1 | 2 694,4 | 2 194,4 | 3.3.2.4 |
| 3.3.3 P | Užtikrinti gamybinės, komercinės ir gyvenamosios aplinkos dermę, skatinant mišrios paskirties teritorijų vystymą | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.3.1 | Regeneruoti didžiausią konversijos potencialą turinčias besitraukiančias industrines (pramonines ir infrastruktūrines) teritorijas Centro gretimybėse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3.3.1 |
| 3.3.3.2 | Užtikrinti darnų veikiančių pramoninių teritorijų ir komercinių kvartalų vystymąsi ir jų integraciją su aplinkinėmis teritorijomis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3.3.2 |
| 3.3.3.3 | Puoselėti nedidelių atstumų miestą vystant esamus ir kuriant naujus lokalius centrus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3.3.3 |
| 3.3.4 T, P | Puoselėti ir saugoti miesto savitumo sluoksnius | 3 447,0 | 2 281,3 | 2 048,1 |  |
| 3.3.4.1 | Puoselėti, saugoti ir atskleisti Kauno tarpukario architektūros identitetą | 400,0 | 800,0 | 800,0 | 3.3.4.1 |
| 3.3.4.2 | Užtikrinti tinkamą Kauno tvirtovės objektų ir teritorijų įveiklinimą, pritaikymą šiuolaikiniams poreikiams | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 3.3.4.2 |
| 3.3.4.3 | Įveiklinti ir pritaikyti miesto upes (Nemuną, Nerį ir kitus intakus), teikiant prioritetą bioįvairovei, rekreacijai ir darniam judėjimui | 1 264,8 | 140,0 | 140,0 | 3.3.4.3 |
| 3.3.4.4 | Puoselėti atskirų Kauno miesto teritorijų erdvinį, kultūrinį ir socialinį identitetą | 1 382,2 | 991,3 | 758,1 | 3.3.4.4 |
| 3.4.1 T, P | Skatinti efektyvų išteklių valdymą ir atliekų prevenciją | 996,6 | 1 260,0 | 1 385,0 |  |
| 3.4.1.1 | Sukurti Kauno miesto perėjimo prie žiedinės ekonomikos strategiją ir miesto išteklių valdymą apimančią duomenų kaupimo ir valdymo sistemą (skirtą analizuoti medžiagų srautus, ekonominius ir socialinius rodiklius) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.1.1 |
| 3.4.1.2 | Gerinti antrinių žaliavų kokybę, vystant surinkimo ir perdirbimo infrastruktūrą, siekiant mažinti atliekų patekimą į deginimą ar sąvartynus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.1.2 |
| 3.4.1.3 | Skatinti kompleksinę renovaciją daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir Savivaldybės viešuosiuose pastatuose | 956,6 | 1 160,0 | 1 275,0 | 3.4.1.3 |
| 3.4.1.4 | Didinti Kauno miesto įstaigų ir organizacijų perkamą elektros energiją tik iš atsinaujinančių išteklių | 40,0 | 100,0 | 110,0 | 3.4.1.4 |
| 3.4.2 T | Mažinti aplinkos taršą ir kurti miesto ekosistemą, siekiant didinti atsparumą klimato kaitos padariniams | 16 016,1 | 20 669,3 | 26 529,9 |  |
| 3.4.2.1 | Didinti paviršinių nuotekų surinkimo sistemos plėtrą ir atskirti ją nuo buitinių nuotekų | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.2.1 |
| 3.4.2.2 | Vystyti miestų žaliuosius plotus | 13 141,7 | 18 321,3 | 24 243,9 | 3.4.2.2 |
| 3.4.2.3 | Didinti centralizuotos šilumos ir vėsumos plėtrą, prijungiant individualius vartotojus | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 3.4.2.3 |
| 3.4.2.4 | Didinti oro taršos matavimo sistemos (realiu laiku) plėtrą ir integruoti į Savivaldybės aplinkos kokybės vertinimo sistemas | 2 874,4 | 2 348,0 | 2 236,0 | 3.4.2.4 |
| 3.4.3 T, P | Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir tausaus išteklių naudojimo | 1 105,6 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 3.4.3.1 | Pritaikyti žaliųjų pirkimų aprašą ir patvirtinti produktų sąrašą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.3.1 |
| 3.4.3.2 | Inicijuoti skatinimo ir paramos priemones, įtraukiant vietos suinteresuotuosius (verslą ir gyventojus) kurti žiedines įmones ir iniciatyvas, pagrįstas žiedinės ekonomikos prioritetais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.3.2 |
| 3.4.3.3 | Panaudojant Kauno – UNESCO Besimokančių miestų tinklui priklausančio miesto potencialą, inicijuoti miestiečių (verslo bendruomenės ir miesto gyventojų) ugdymą apie žiedinės ekonomikos naudą, poveikį aplinkai ir ekonomikai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.3.3 |
| 3.4.3.4 | Inicijuoti su akademinėmis miesto institucijomis tyrimų ir plėtros programą, skirtą žiedinės ekonomikos principams diegti Kaune | 1 105,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3.4.3.4 |
| 3.4.3.5 | Panaudoti miestui priklausančias nenaudojamas erdves ar statinius žiedinės ekonomikos verslo modeliu grįsto verslo inkubavimui ir tokiu būdu skatinti naujų ir inovatyvių produktų bei paslaugų atsiradimą Kauno mieste | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.3.5 |
| 3.4.4 P | Išsaugoti biologinę įvairovę mieste | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.4.1 | Palaikyti ir plėsti „Natura“ tinklą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.4.1 |
| 3.4.4.2 | Kurti žaliųjų jungčių ir koridorių sistemą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.4.2 |
| 3.4.4.3 | Sudaryti tinkamas sąlygas natūraliai saugomoms buveinėms gerinti, plėtoti ir išsaugoti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.4.3 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 231 538,2 | 233 607,0 | 247 408,2 |  |
|  | Iš jo:  1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 174 748,7 | 177 466,3 | 193 982,1 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 1 000,9 | 12 701,2 | 12 701,4 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 3 888,6 | 3 690,8 | 3 725,3 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 4 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 47 899,9 | 37 748,7 | 36 999,4 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 20 871,2 | 10 780,7 | 1 269,5 |  |
|  | Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius  (1 ir 2 punktai) | 252 409,4 | 244 387,7 | 248 677,7 |  |
|  | Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos | 11080,3 | 15272,1 | 1481,4 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 43 226,6 | -1 306,3 | 15 316,0 |  |

Esminiai asignavimų ir kitų lėšų pokyčiai palyginti su ankstesniais metais yra dėl baigiamų ir pradedamų naujų investicinių projektų (pvz., Kėdainių tilto statyba, Rotušės aikštės rekonstrukcija, naujų dviračio takų, kelių tiesyba ir kt.). Programoje numatytos 25 papriemonės, kurioms asignavimai ir kitos lėšos neplanuojami.

Trečiosios programos smulkesnis plano elementų išskaidymas iki papriemonių, jų lėšų ir kriterijų detalizavimas pateiktas 3 priede.

8 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas  (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | | | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3.1.1 Tapti pirmaujančia organizacija, efektyviai naudojančia pažangius skaitmeninius sprendimus |  |  |  |  |
| 3.1.1.-1 | Užimtų pareigybių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (vienetas) | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 3.1.1.-1 |
| 3.1.1.-2 | Darbuotojų kaitos indeksas (balas) | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 3.1.1.-2 |
| 3.1.1.-3 | Tarpusavyje integruotų informacinių sistemų sprendimų, taikant pažangius skaitmeninius metodus, skaičius (vienetas) | 17 | 18 | 18 | 3.1.1.-3 |
|  | 3.1.1.1 Užtikrinti efektyvų pagrindinių miesto funkcijų vykdymą, tobulinant Savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijas |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.-1 | Darbuotojų įsitraukimo indeksas (balas) | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 3.1.1.1.-1 |
| 3.1.1.1.-2 | Savivaldybės darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis (procentas) | 40 | 45 | 50 | 3.1.1.1.-2 |
|  | 3.1.1.2 Didinti Savivaldybės administracijos ir jos atliekamų funkcijų skaitmenizacijos lygį |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.-1 | Transformacinių (pokyčių) IT projektų skaičius (vienetas) | 35 | 35 | 35 | 3.1.1.2.-1 |
| 3.1.1.2.-2 | Kibernetinių incidentų Savivaldybės administracijoje skaičius (vienetas) | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.-2 |
|  | 3.1.1.3 Skatinti atvirų duomenų naudojimą sprendimų priėmimo procesuose |  |  |  |  |
| 3.1.1.3.-1 | Atvertų duomenų rinkinių skaičius (vienetas) | 16 | 19 | 22 | 3.1.1.3.-1 |
|  | 3.1.1.4 Siekti integruotos, į rezultatų užtikrinimą nukreiptos, planavimo ir rezultatų stebėsenos sistemos |  |  |  |  |
| 3.1.1.4.-1 | Automatiškai, per duomenų integracijas atnaujinamų rodiklių dalis bendroje sistemoje (procentas) | 0 | 2 | 5 | 3.1.1.4.-1 |
|  | 3.1.1.5 Vystyti pažangiausius Savivaldybės ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų turto valdymo sprendimus |  |  |  |  |
| 3.1.1.5.-1 | Savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų (išskyrus laikinai nenaudojamus) plotas, tenkantis 100 Savivaldybės gyventojų (kvadratinis metras) | 8 | 7 | 6 | 3.1.1.5.-1 |
|  | 3.1.2 Skatinti tvarų, visą organizaciją apjungiantį paslaugų kūrimo ir tobulinimo procesą |  |  |  |  |
| 3.1.2.-1 | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus (procentas) | 70 | 70 | 70 | 3.1.2.-1 |
| 3.1.2.-2 | Gyventojų pasitenkinimo Savivaldybės teikiamomis paslaugomis indeksas (balas) | 7,6 | - | 7,6 | 3.1.2.-2 |
|  | 3.1.2.1 Didinti gyventojų pasitenkinimą Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų teikiamomis paslaugomis |  |  |  |  |
| P3.1.2.1.-1 | Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų vertinimo indeksas (balas) | 8,2 | **-** | 8,2 | P3.1.2.1.-1 |
| 3.1.2.1.-2 | Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus (procentas) | 40 | 41,5 | 43 |  |
|  | 3.1.2.2 Siekti lyderystės kuriant ir tobulinant Savivaldybės teikiamas paslaugas |  |  |  |  |
| 3.1.2.2.-1 | Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų, kurioms nustatyti kokybės / aptarnavimo standartai, dalis nuo visų Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų (procentas) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 3.1.2.2.-1 |
| 3.1.2.2.-2 | Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybei perduotų paslaugų teikimu indeksas (balas) | 8,2 | - | 8,2 | 3.1.2.2.-2 |
|  | 3.1.3 Didinti įtraukų bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, tapti lydere regione |  |  |  |  |
| 3.1.3.-1 | Gyventojų įsitraukimo indeksas (balas) | 7,3 | - | 7,3 | 3.1.3.-1 |
| 3.1.3.-2 | Pateiktų ir įgyvendintų bendradarbiavimo projektų skaičius (vienetas) | 250 | 250 | 250 | 3.1.3.-2 |
|  | 3.1.3.1 Įgyvendinti „Atviro Kauno“ viziją, užtikrinant skaidrų visuomenės įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą |  |  |  |  |
| 3.1.3.1.-1 | Gyventojų pasitenkinimo seniūnijose aptarnaujančių skyrių ir darbuotojų teikiamomis paslaugomis ir veikla indeksas (balas) | 8,2 | - | 8,2 | 3.1.3.1.-1 |
| 3.1.3.1.-2 | Gyventojų, įtrauktų į bendruomeninių ir visuomeninių organizacijų veiklą, dalis nuo visų Kauno miesto gyventojų (procentas) | 40 | - | 40 | 3.1.3.1.-2 |
|  | 3.1.3.2 Skatinti organizacijas teikti paslaugas miesto gyventojams |  |  |  |  |
| 3.1.3.2.-1 | Specialių paslaugų skaičius (vienetas) | 10 |  |  | 3.1.3.2.-1 |
|  | 3.1.3.3 Efektyvinti miesto komunikaciją ir rinkodarą |  |  |  |  |
| 3.1.3.3.-1 | Savivaldybės išorinės komunikacijos auditorijos dydžių pokytis „Facebook“ kanale (procentas) | 5 | 5 | 5 | 3.1.3.3.-1 |
| 3.1.3.3.-2 | Savivaldybės išorinės komunikacijos auditorijos dydžių pokytis „YouTube“ kanale (procentas) | 5 | 5 | 5 | 3.1.3.3.-2 |
| 3.1.3.3.-3 | Savivaldybės išorinės komunikacijos auditorijos dydžių pokytis „Linkedin“ kanale (procentas) | 30 | 30 | 30 | 3.1.3.3.-3 |
| 3.1.3.3.-4 | Savivaldybės išorinės komunikacijos auditorijos dydžių pokytis interneto svetainėje „kaunas.lt“ ir jos subdomenuose (procentas) | 10 | 10 | 10 | 3.1.3.3.-4 |
|  | 3.1.3.4 Siekti Kauno lyderystės regione |  |  |  |  |
| 3.1.3.4.-1 | Vykdytų pažangos projektų skaičius (vienetas) | 12 | 17 | **17** | 3.1.3.4.-1 |
|  | 3.1.3.5 Užtikrinti sąlygas saugiai gyventi ir dirbti mieste |  |  |  |  |
| 3.1.3.5.-1 | Gyventojų, kurie jaučiasi saugūs Savivaldybės teritorijoje, dalis (procentas) | 85 | - | 85 | 3.1.3.5.-1 |
| 3.1.3.5.-2 | Nusikalstamos veikos, tenkančios  100 000 gyventojų, skaičius (vienetas) | 1800 | 1780 | 1760 | 3.1.3.5.-2 |
|  | 3.2.1 Vystyti ir palaikyti saugią judumo infrastruktūrą Kauno mieste |  |  |  |  |
| 3.2.1.-1 | Žuvusių asmenų skaičius (vienetas) | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.-1 |
| 3.2.1.-2 | Žemės naudojimas ne automobilių transporto judėjimui (procentas) | 64 | 66 | 67 | 3.2.1.-2 |
|  | 3.2.1.1 Palaikyti aukštą judumo infrastruktūros būklę |  |  |  |  |
| 3.2.1.1.-1 | Susisiekimo infrastruktūros kokybės indeksas (balas) | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.-1 |
| 3.2.1.1.-2 | Gatvės priežiūros darbų kontraktų su kokybiškų darbų atlikimo sąlyga dalis nuo visų gatvių priežiūros darbų kontraktų (procentas) | 1 | 1 | 1 | 3.2.1.1.-2 |
| 3.2.1.1.-3 | Gatvių su asfalto danga ilgio santykis nuo viso Kauno miesto gatvių tinklo ilgis (procentas) | 80 | 82 | 83 | 3.2.1.1.-3 |
|  | 3.2.1.2 Vystyti judumo infrastruktūrą atsižvelgiant į eismo dalyvių poreikius |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. -1 | Bemotorio transporto ir pėsčiųjų judėjimui pritaikytų gatvių dalis nuo viso Kauno miesto gatvių tinklo (procentas) | 18 | 19 | 20 | 3.2.1.2. -1 |
|  | 3.2.1.3 Sudaryti visapusiškai saugias judėjimo sąlygas visiems eismo dalyviams |  |  |  |  |
| 3.2.1.3.-1 | Įskaitinių eismo įvykių skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų (vienetas) | 125 | 120 | 120 | 3.2.1.3.-1 |
|  | 3.2.1.4 Pritaikyti visą susisiekimo infrastruktūrą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms |  |  |  |  |
| 3.2.1.4. -1 | Susisiekimo infrastruktūros pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms dalis nuo visos Kauno miesto susisiekimo infrastruktūros (procentas) | - | - | - | 3.2.1.4. -1 |
|  | 3.2.1.5 Prižiūrėti ir plėsti dviračių, pėsčiųjų ir kitų mikromobilumo priemonių infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 3.2.1.5. -1 | Dviratininkams skirtos infrastruktūros kokybės indeksas (balas) | - | - | - | 3.2.1.5. -1 |
| 3.2.1.5. -2 | Pėstiesiems skirtos infrastruktūros kokybės indeksas (balas) | - | - | - | 3.2.1.5. -2 |
|  | 3.2.1.6 Užtikrinti kokybišką regioninį pasiekiamumą visais keliavimo būdais |  |  |  |  |
| 3.2.1.6. -1 | Įgyvendintų projektų skaičius (vienetas) | 2 | 2 | 1 | 3.2.1.6. -1 |
|  | 3.2.2 Didinti darnių kelionių dalį Kauno mieste |  |  |  |  |
| 3.2.2.-1 | Kelionių automobiliu dalis nuo visų Kauno mieste atliekamų kelionių (procentas) | 47 | 45 | 44 | 3.2.2.-1 |
| 3.2.2.-2 | Kelionių viešuoju transportu dalis nuo visų Kauno mieste atliekamų kelionių (procentas) | 34 | 34 | 34 | 3.2.2.-2 |
| 3.2.2.-3 | Kelionių dviračiu dalis nuo visų Kauno mieste atliekamų kelionių (procentas) | 4 | 5 | 5 | 3.2.2.-3 |
| 3.2.2.-4 | Kelionių pėsčiomis dalis nuo visų Kauno mieste atliekamų kelionių (procentas) | 15 | 16 | 16 | 3.2.2.-4 |
| 3.2.2.-5 | Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (vienetas) | 403 | 395 | 395 | 3.2.2.-5 |
|  | 3.2.2.1 Skatinti rinktis mažiau taršius keliavimo būdus |  |  |  |  |
| 3.2.2.1.-1 | Mažiau teršiančių, elektra ir (ar) gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių dalis nuo visų Kauno mieste registruotų transporto priemonių (procentas) | 8 | 10 | 10 | 3.2.2.1.-1 |
|  | 3.2.2.2 Gerinti viešojo transporto pasiekiamumą ir kokybę |  |  |  |  |
| 3.2.2.2.-1 | Metinis viešojo transporto keleivių skaičius (žmonių skaičius) | 43,1 | 43,6 | 44 | 3.2.2.2.-1 |
| 3.2.2.2.-2 | Viešojo transporto paslaugų kokybės vertinimas (balas) | 8,10 | 8,15 | 8,15 | 3.2.2.2.-2 |
|  | 3.2.2.3 Didinti Kauno regiono viešojo transporto sistemų suderinamumą |  |  |  |  |
| 3.2.2.3.-1 | Viešojo transporto keleivių, keliaujančių iš Kauno r. sav. į Kauno m. sav., skaičiaus ir nuvažiuotų kilometrų Kauno r. sav. teritorijoje santykis (koeficientas) | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 3.2.2.3.-1 |
|  | 3.2.2.4 Riboti į Kauno miestą atvykstančio motorinio transporto srautus |  |  |  |  |
| 3.2.2.4.-1 | Į Kauno miestą atvykstančių automobilių skaičius (vienetas) | 9200 | 9000 | 8800 | 3.2.2.4.-1 |
|  | 3.2.3 Taikyti inovacijomis paremtus transporto sprendimus |  |  |  |  |
| 3.2.3.-1 | Vidutinis kelionės važiavimo greitis (kilometrai per valandą) | 28 | 28 | 28 | 3.2.3.-1 |
| 3.2.3.-2 | Eismo valdymo įrenginių eksploatavimo efektyvumas (procentas) | 96 | 96 | 96,1 | 3.2.3.-2 |
|  | 3.2.3.1 Vystyti mažų emisijų zonas ir elektromobilių infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 3.2.3.1.-1 | Elektromobilių įkrovimo prieigų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų (vienetas) | 23 | 23 | 23 | 3.2.3.1.-1 |
| 3.2.3.1.-2 | Miesto erdvių, paskelbtų mažų emisijų zonomis, ploto santykis nuo viso miesto teritorijos (procentas) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3.2.3.1.-2 |
|  | 3.2.3.2 Diegti technologinius sprendimus efektyviam judumui valdyti |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.-1 | Sankryžų su įdiegta išmania eismo srautų valdymo sistema dalis nuo visų sankryžų skaičiaus (procentas) | 100 | 100 | 100 | 3.2.3.2.-1 |
| 3.2.3.2.-2 | Gatvių, valdomų ITS įrenginių, dalis nuo viso gatvių tinklo ilgio, proc. (procentas) | 15 | 20 | 22 | 3.2.3.2.-2 |
|  | 3.2.3.3 Įgyvendinti efektyvius transporto priemonių parkavimo sprendimus |  |  |  |  |
| 3.2.3.3.-1 | Vidutinis metinis parkavimo vietų užimtumas (procentas) | 79 | 78 | 78 | 3.2.3.3.-1 |
|  | 3.3.1 Vystyti aukštos kokybės, naujojo europinio *bauhauzo* principus atitinkančias miesto teritorijas |  |  |  |  |
| 3.3.1.-1 | Kauno miesto dalis, padengta vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentais (procentas) | 2,9 | 3 | 3,1 | 3.3.1.-1 |
| 3.3.1.-2 | Naujų arba pakoreguotų vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų skaičius (vienetas) | 75 | 75 | 75 | 3.3.1.-2 |
|  | 3.3.1.1 Suvaldyti miesto drieką ir šalinti jos padarinius, kuriant bendras programas su aplinkinėmis savivaldybėmis |  |  |  |  |
| 3.3.1.1.-1 | Gyventojų tankumo pokytis (procentas) | 8 | 8,1 | 8,2 | 3.3.1.1.-1 |
| 3.3.1.1.-2 | Būstų tankumo pokytis (procentas) | 7 | 7,1 | 7,2 | 3.3.1.1.-2 |
| 3.3.1.1.-3 | Miesto driekos mažinimo projektų skaičius (vienetas) | 0 | 1 | 2 | 3.3.1.1.-3 |
|  | 3.3.1.2 Sudaryti sąlygas augti gyventojų skaičiui paslaugomis ir infrastruktūra aprūpintose miesto teritorijose, atsižvelgiant į jų vietos identitetą ir nustatant bendras prioritetines miesto plėtros teritorijas |  |  |  |  |
| 3.3.1.2. -1 | Kūrybinių dirbtuvių, architektūrinių ir urbanistinių konkursų skaičius (vienetas) | 2 | 1 | 1 | 3.3.1.2. -1 |
| 3.3.1.2. -2 | Tankiai apgyvendintų teritorijų plotas nuo viso Savivaldybės ploto (procentas) | 5 | 5,1 | 5,2 | 3.3.1.2. -2 |
|  | 3.3.1.3 Užtikrinti tvarią, architektūros kokybės kriterijus ir pasaulines tendencijas atitinkančią architektūrą |  |  |  |  |
| 3.3.1.3.-1 | Pateiktų projektinių pasiūlymų ir pritartų projektinių pasiūlymų santykis (procentas) | 50 | 50 | 50 | 3.3.1.3.-1 |
|  | 3.3.1.4 Pasiekti kompleksišką ir inovatyvią daugiabučių miegamųjų rajonų regeneraciją, skatinant jų daugiafunkciškumą |  |  |  |  |
| 3.3.1.4. -1 | Daugiabučių teritorijų gyventojų pasitenkinimo indeksas (balas) | 8,2 | - | 8,2 | 3.3.1.4. -1 |
|  | 3.3.1.5 Užtikrinti įtraukų ir bendradarbiavimu grįstą gyvenamosios aplinkos teritorijų planavimo procesą |  |  |  |  |
| 3.3.1.5. -1 | Neprivalomų viešinimo renginių skaičius (vienetas) | 8 | 8 | 8 | 3.3.1.5. -1 |
|  | 3.3.1.6 Sukurti kokybiškų ir įkvepiančių viešųjų erdvių, kurios skatintų bendruomeniškumą ir puoselėtų vietos identitetą, tinklą |  |  |  |  |
| 3.3.1.6. -1 | Viešųjų erdvių tvarkymu ir priežiūra patenkintų gyventojų dalis (procentas) | 89 | - | 89 | 3.3.1.6. -1 |
|  | 3.3.2 Sudaryti sąlygas miesto teritorijų, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planavimo sinergijai |  |  |  |  |
| 3.3.2.-1 | Gyventojų skaičius visiškai aprūpintose teritorijose nuo viso gyventojų skaičiaus (procentas) | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 3.3.2.-1 |
|  | 3.3.2.1 Siekti integruoto inžinerinių tinklų plėtros valdymo (įtraukiant išorinius partnerius), prioritetą teikiant teritorijoms, kurių infrastruktūros vystymas atsilieka |  |  |  |  |
| 3.3.2.1.-1 | Darnia inžinerine infrastruktūra visiškai aprūpintų teritorijų plotas palyginti su miesto plotu (procentas) | 52,55 | 55 | 53,5 | 3.3.2.1.-1 |
|  | 3.3.2.2 Užtikrinti aukštos kokybės geriamojo vandens tiekimo ir tvarią nuotekų valymo infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 3.3.2.2.-1 | Prisijungusių prie nuotekų tinklų gyventojų santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie tinklų (procentas) | 97,90 | 98 | 99 | 3.3.2.2.-1 |
| 3.3.2.2.-2 | Tvariai valomų ir tvarkomų paviršinio vandens teritorijų dydis (hektaras) | - | - | - | 3.3.2.2.-2 |
|  | 3.3.2.3 Užtikrinti gyventojų poreikius atliepiančią socialinę infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 3.3.2.3.-1 | Socialine infrastruktūra visiškai aprūpintų teritorijų plotas palyginti su miesto plotu (procentas) | 14,22 | 15 | 15,5 | 3.3.2.3.-1 |
|  | 3.3.2.4 Sudaryti sąlygas miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planavimo sinergijai |  |  |  |  |
| 3.3.2.4.-1 | Viešai prieinamų atvirų GIS duomenų paketų skaičius interneto svetainėje maps.kaunas.lt (vienetas) | 1 | 3 | 4 | 3.3.2.4.-1 |
|  | 3.3.3 Užtikrinti gamybinės, komercinės ir gyvenamosios aplinkos dermę, skatinant mišrios paskirties teritorijų vystymą |  |  |  |  |
| 3.3.3.-1 | Gyvenamosios paskirties pastatų statybos leidimų santykis nuo kitos paskirties pastatų statybos leidimų mišrios paskirties teritorijose (koeficientas) | 1,8 | 1,82 | 1,84 | 3.3.3.-1 |
|  | 3.3.3.1 Regeneruoti didžiausią konversijos potencialą turinčias besitraukiančias industrines (pramonines ir infrastruktūrines) teritorijas Centro gretimybėse |  |  |  |  |
| 3.3.3.1.-1 | Centre ir Centro gretimybėse esančių buvusių pramoninių teritorijų konversija skatinančių programų skaičius (vienetas) | 1 | 1 | 1 | 3.3.3.1.-1 |
| 3.3.3.1.-2 | Pramoninėse teritorijose esančių gyvenamosios paskirties objektų skaičius (vienetas) | 9 | 9 | 10 | 3.3.3.1.-2 |
| 3.3.3.1.-3 | Pramoninėse teritorijose esančių komercinės paskirties objektų skaičius (vienetas) | 10 | 11 | 12 | 3.3.3.1.-3 |
|  | 3.3.3.2 Užtikrinti darnų veikiančių pramoninių teritorijų ir komercinių kvartalų vystymąsi ir jų integraciją su aplinkinėmis teritorijomis |  |  |  |  |
| 3.3.3.2.-1 | Pėsčiųjų ir dviračių takų tankis pramoninėse teritorijose (kilometras) | 133,28 | 135 | 138 | 3.3.3.2.-1 |
|  | 3.3.3.3 Puoselėti nedidelių atstumų miestą vystant esamus ir kuriant naujus lokalius centrus |  |  |  |  |
| 3.3.3.3.-1 | Gyventojų, kuriems pagrindinės paslaugos pasiekiamos pėsčiomis per 15 min., dalis nuo visų Kauno miesto gyventojų skaičiaus (procentas) | 68 | 70 | 72 | 3.3.3.3.-1 |
|  | 3.3.4 Puoselėti ir saugoti miesto savitumo sluoksnius |  |  |  |  |
| 3.3.4.-1 | Kauno miesto mikrorajonų pasitenkinimo indeksas (balas) | 3,5 | - | 3,5 | 3.3.4.-1 |
|  | 3.3.4.1 Puoselėti, saugoti ir atskleisti Kauno tarpukario architektūros identitetą |  |  |  |  |
| 3.3.4.1.-1 | Iš Paveldosaugos programos lėšų finansuotų ir sutvarkytų tarpukario objektų skaičius (vienetas) | 50 | 50 | 50 | 3.3.4.1.-1 |
|  | 3.3.4.2 Užtikrinti tinkamą Kauno tvirtovės objektų ir teritorijų įveiklinimą, pritaikymą šiuolaikiniams poreikiams |  |  |  |  |
| 3.3.4.2.-1 | Sutvarkytų ir įveiklintų patalpų ploto santykis nuo bendro pritaikymo potencialą turinčių patalpų ploto (procentas) | 51,91 | 61,91 | 65 | 3.3.4.2.-1 |
|  | 3.3.4.3 Įveiklinti ir pritaikyti miesto upes (Nemuną, Nerį ir kitus intakus), teikiant prioritetą bioįvairovei, rekreacijai ir darniam judėjimui |  |  |  |  |
| 3.3.4.3.-1 | Pėsčiųjų ir dviračių takų ilgio santykis su bendru upių krantų ilgiu (procentas) | 65,41 | 66 | 67 | 3.3.4.3.-1 |
| 3.3.4.3.-2 | Prieplaukų skaičius (vienetas) | 6 | 7 | 7 | 3.3.4.3.-2 |
| 3.3.4.3.-3 | Įveiklintų ir apsaugotų pakrančių ilgio santykis nuo viso upių ilgio (procentas) | - | - | - | 3.3.4.3.-3 |
|  | 3.3.4.4 Puoselėti atskirų Kauno miesto teritorijų erdvinį, kultūrinį ir socialinį identitetą |  |  |  |  |
| 3.3.4.4.-1 | Naujų urbanistinių vystymo vizijų, atskleidžiančių Kauno miesto teritorijų erdvinį, kultūrinį ir socialinį identitetą, skaičius (vienetas) | 2 | 2 | 1 | 3.3.4.4.-1 |
|  | 3.4.1 Skatinti efektyvų išteklių valdymą ir atliekų prevenciją |  |  |  |  |
| 3.4.1.-1 | Identifikuoti miesto valdomų įstaigų naudojamų išteklių srautai nuo visų įstaigų (procentas) | - | - | - | 3.4.1.-1 |
| 3.4.1.-2 | Atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kilogramai gyventojams) | 366 | 365 | 366 | 3.4.1.-2 |
| 3.4.1.-3 | Viešųjų pastatų metinis sutaupytas energijos kiekio pokytis (procentas) | 9 | 9,5 | 10 | 3.4.1.-3 |
| 3.4.1.-4 | Sąvartyne šalinamų komunalinių atliekų dalis (procentas) | 6 | 5 | 5 | 3.4.1.-4 |
|  | 3.4.1.1 Sukurti Kauno miesto perėjimo prie žiedinės ekonomikos strategiją ir miesto išteklių valdymą apimančią duomenų kaupimo ir valdymo sistemą (skirtą analizuoti medžiagų srautus, ekonominius ir socialinius rodiklius) |  |  |  |  |
| 3.4.1.1.-1 | Žiedinių medžiagų naudojimo mastas (perdirbtų medžiagų kiekis žaliavų gamyboje) (procentas) | - | - | - | 3.4.1.1.-1 |
| 3.4.1.1.-2 | Miesto gyventojų, bent kartą pasinaudojusių duomenų kaupimo ir valdymo sistema, skaičius (procentas) | - | - | - | 3.4.1.1.-2 |
| 3.4.1.1.-3 | Prisijungusių prie sistemos vartotojų pokytis (procentas) | - | - | - | 3.4.1.1.-3 |
|  | 3.4.1.2 Gerinti antrinių žaliavų kokybę, vystant surinkimo ir perdirbimo infrastruktūrą, siekiant mažinti atliekų patekimą į deginimą ar sąvartynus |  |  |  |  |
| 3.4.1.2.-1 | Atskirais srautais surenkamų atliekų, skirtų panaudoti ir perdirbti, kiekis (kilogramai gyventojui) | 132 | 132 | 132 | 3.4.1.2.-1 |
| 3.4.1.2.-2 | Atskirai iš gyventojų surenkamų maisto atliekų kiekis kilogramais vienam gyventojui per metus (kilogramai gyventojui) | 22 | 22 | 21 | 3.4.1.2.-2 |
| 3.4.1.2.-3 | Didžiagabaritėse aikštelėse surenkamų medžiagų kiekis (tona) | 21514 | 21331 | 21150 | 3.4.1.2.-3 |
| 3.4.1.2.-4 | Gyventojų, kuriems užtikrinta atliekų rūšiavimo sistema ir jų surinkimas, dalis (procentas) | 100 | 100 | 100 | 3.4.1.2.-4 |
|  | 3.4.1.3 Skatinti kompleksinę renovaciją daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir Savivaldybės viešuosiuose pastatuose |  |  |  |  |
| 3.4.1.3.-1 | Renovuotų daugiabučių namų skaičius (vienetas) | 30 | 35 | 35 | 3.4.1.3.-1 |
| 3.4.1.3.-2 | Pastatų, įtrauktų į kvartalų renovaciją, skaičius (vienetas) | 10 | 15 | 20 | 3.4.1.3.-2 |
| 3.4.1.3.-3 | Atnaujintų viešosios paskirties pastatų dalis nuo visų viešosios paskirties pastatų ploto (procentas) | 65 | 70 | 75 | 3.4.1.3.-3 |
|  | 3.4.1.4 Didinti Kauno miesto įstaigų ir organizacijų perkamą elektros energiją tik iš atsinaujinančių išteklių |  |  |  |  |
| 3.4.1.4.-1 | Kauno miesto įstaigų ir organizacijų perkamos atsinaujinančios elektros energijos dalis palyginti su visu suvartojamu elektros energijos kiekiu (procentas) | 0 | 51 | 51 | 3.4.1.4.-1 |
| 3.4.1.4.-2 | Kauno miesto įstaigų ir organizacijų naudojamos atsinaujinančios elektros energijos dalis palyginti su visu suvartojamu elektros energijos kiekiu (procentas) | 7 | 8 | 9 | 3.4.1.4.-2 |
| 3.4.1.4.-3 | Savivaldybės įstaigų ir įmonių, įdiegusių atsinaujinančių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (procentas) | 22 | 25 | 30 | 3.4.1.4.-3 |
|  | 3.4.2 Mažinti aplinkos taršą ir kurti miesto ekosistemą, siekiant didinti atsparumą klimato kaitos padariniams |  |  |  |  |
| 3.4.2.-1 | KD10 paros ribinės vertės viršijimas per metus (diena) | 35 | 35 | 35 | 3.4.2.-1 |
| 3.4.2.-2 | KD10 (mikrogramai kubiniam metrui) | 21,5 | 21,2 | 21,2 | 3.4.2.-2 |
| 3.4.2.-3 | KD2,5 (mikrogramai kubiniam metrui) | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 3.4.2.-3 |
| 3.4.2.-4 | Kauno miesto teritorijų vidutinis apželdinimo intensyvumas (procentas) | 30 | 30 | 30 | 3.4.2.-4 |
|  | 3.4.2.1 Didinti paviršinių nuotekų surinkimo sistemos plėtrą ir atskirti ją nuo buitinių nuotekų |  |  |  |  |
| 3.4.2.1.-1 | Paviršinių nuotekų atskyrimo nuo buitinių nuotekų įgyvendinimas (nuo viso reikalingo atskyrimo) (procentas) | 82,9 | 84 | 85 | 3.4.2.1.-1 |
|  | 3.4.2.2 Vystyti miesto žaliuosius plotus |  |  |  |  |
| 3.4.2.2.-1 | Naujai įrengtų žaliųjų alėjų ilgis (metras) | 0 | 600 | 200 | 3.4.2.2.-1 |
| 3.4.2.2.-2 | Atnaujintų žaliųjų alėjų ilgis (metras) | 0 | 6000 | 3000 | 3.4.2.2.-2 |
| 3.4.2.2.-3 | Želdynų ir rekreacinių miškų dalis nuo Kauno miesto savivaldybės teritorijos (procentas) | 12 | 12 | 12 | 3.4.2.2.-3 |
|  | 3.4.2.3 Didinti centralizuotos šilumos ir vėsumos plėtrą, prijungiant individualius vartotojus |  |  |  |  |
| 3.4.2.3.-1 | Prisijungusių prie centralizuotos šilumos tinklų (CŠT) vartotojų (fizinių ir juridinių asmenų) santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie tinklų (procentas) | 96,5 | 97,2 | 97,9 | 3.4.2.3.-1 |
|  | 3.4.2.4 Didinti oro taršos matavimo sistemos (realiu laiku) plėtrą ir integruoti su Savivaldybės aplinkos kokybės vertinimo sistemomis |  |  |  |  |
| 3.4.2.4.-1 | Miesto dalis, apie kurią gaunama oro kokybės informacija (procentas) | 50 | 55 | 70 | 3.4.2.4.-1 |
|  | 3.4.3 Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir tausaus išteklių naudojimo |  |  |  |  |
| 3.4.3.-1 | Žiedinės ekonomikos principus atitinkančių įmonių dalis Kauno mieste (procentas) | - | **-** | - | 3.4.3.-1 |
| R | 3.4.3.1 Pritaikyti žaliųjų pirkimų aprašą ir patvirtinti produktų sąrašą |  |  |  |  |
| 3.4.3.1.-1 | Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų žaliųjų pirkimų dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės (procentas) | 90 | 100 | 100 | 3.4.3.1.-1 |
|  | 3.4.3.2 Inicijuoti skatinimo ir paramos priemones, įtraukiant vietos suinteresuotuosius (verslą ir gyventojus) kurti žiedines įmones ir iniciatyvas, pagrįstas žiedinės ekonomikos prioritetais |  |  |  |  |
| 3.4.3.2.-1 | Paramos priemonių dalis, atitinkanti žiedinės ekonomikos iniciatyvas, nuo visų Kauno miesto verslo skatinimo priemonių (procentas) | 50 | 50 | 50 | 3.4.3.2.-1 |
| 3.4.3.2.-2 | Projektų dalis, atitinkanti žiedinės ekonomikos iniciatyvas, nuo visų Kauno miesto projektų (procentas) | 25 | 25 | 25 | 3.4.3.2.-2 |
|  | 3.4.3.3 Panaudojant Kauno – UNESCO Besimokančių miestų tinklui priklausančio miesto potencialą, inicijuoti miestiečių (verslo bendruomenės ir miesto gyventojų) ugdymą apie žiedinės ekonomikos naudą, poveikį aplinkai ir ekonomikai |  |  |  |  |
| 3.4.3.3.-1 | Gyventojų, priskiriančių save prie žinančių apie žiedinės ekonomikos naudą, poveikį aplinkai ir ekonomikai, dalis (procentas) | 72 | - | 75 | 3.4.3.3.-1 |
|  | 3.4.3.4 Inicijuoti su akademinėmis miesto institucijomis tyrimų ir plėtros programą, skirtą žiedinės ekonomikos principams diegti Kaune |  |  |  |  |
| 3.4.3.4.-1 | Tarptautinių projektų, vykdomų kartu su universitetais, skaičius (vienetas) | 6 | 7 | 2 | 3.4.3.4.-1 |
|  | 3.4.3.5 Panaudoti miestui priklausančias nenaudojamas erdves ar statinius žiedinės ekonomikos verslo modeliu grįsto verslo inkubavimui ir taip skatinti naujų ir inovatyvių produktų ir paslaugų atsiradimą Kauno mieste |  |  |  |  |
| 3.4.3.5.-1 | Panaudotų Savivaldybės valdomų ir nenaudojamų negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų, kuriuose įsikūrusios žiedinės ekonomikos įmonės, skaičius (vienetas) | 1 | 1 | 1 | 3.4.3.5.-1 |
|  | 3.4.4 Išsaugoti biologinę įvairovę mieste |  |  |  |  |
| 3.4.4.-1 | Biologinei įvairovei tinkamos teritorijos plotas nuo visos miesto teritorijos (hektaras) | 13393 | 13393 | 13393 | 3.4.4.-1 |
|  | 3.4.4.1 Palaikyti ir plėsti „Natura“ tinklą |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.-1 | Niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma barnabita) populiacija (kvadratinis metras) | 980000 | 980000 | 980000 | 3.4.4.1.-1 |
|  | 3.4.4.2 Kurti žaliųjų jungčių ir koridorių sistemą |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.-1 | Žaliųjų jungčių trūkių panaikinimas, proc. nuo inventorizuotų (procentas) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3.4.4.2.-1 |
|  | 3.4.4.3 Sudaryti tinkamas sąlygas natūraliai saugomoms buveinėms gerinti, plėtoti ir išsaugoti |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.-1 | Buveinių apsaugai svarbių teritorijų kiekis miesto teritorijoje (hektaras) | 13392 | 13392 | 13392 | 3.4.4.3.-1 |
| 3.4.4.3.-2 | Gamtotvarkos projektų skaičius (vienetas) | 0 | **1** | 0 | 3.4.4.3.-2 |

**V SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS**

9 lentelėje pateikiama informacija apie Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, arba kai Savivaldybė turi 50 ir daugiau procentų balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, 2025–2027 metais planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmes.

9 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

| Eil. Nr. | Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Planuojamos rodiklių reikšmės | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 metais | 2026 metais | 2027 metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės** | | | | | |
| 1. | AB „Kauno energija“ | Prisijungusių prie centralizuotos šilumos tinklų vartotojų (fizinių ir juridinių asmenų) santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie šių tinklų, proc. | 96,5 | 97,0 | 97,5 |
|  |  | Perdavimo sistemos šilumos nuostoliai, GWh | 200,0 | 192,0 | 180,0 |
|  |  | Elektros energijos gamybos savoms reikmėms dalis bendrame elektros energijos balanse, proc. | 82 | 100 | 100 |
|  |  | Daugiabučių namų, kurių gyventojų karšto vandens tiekėja tapo Bendrovė, skaičius, vnt. | 150 | 150 | 150 |
| 2. | Savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ | Įmonės teikiamų paslaugų ir veiklų skaitmenizavimo lygis (skaitmenizuotų paslaugų skaičius nuo visų galimų skaitmenizuoti paslaugų), proc. | 40 | 50 | 60 |
|  |  | Kapinių žemės sklypų efektyvaus panaudojimo rodiklis (skirtų mažesnių kapaviečių skaičius nuo visų naujai skirtų kapaviečių), proc. | 12 | 15 | 17 |
|  |  | Kapinių, kuriose numatytas efektyvus atliekų rūšiavimas, skaičius, vnt. | 3 | 4 | 5 |
| 3. | UAB „Kauno planas“ | Viešai prieinamų atvirų GIS duomenų paketų skaičius svetainėje maps.kaunas.lt, vnt | 9 | 12 | 15 |
|  |  | Kauno miesto geografinių skaitmeninių duomenų centro įkūrimas\*, proc. | 35 | 35 | 30 |
|  |  | Parengtų teritorijų planavimo (strateginių) dokumentų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |
| 4. | UAB „Kauno vandenys“ | Prisijungusių prie nuotekų tinklų gyventojų skaičiaus santykis su visais gyventojais, turinčiais galimybę prisijungti prie šių tinklų, proc. | 97,9 | 98,0 | 98,1 |
|  |  | Paviršinių nuotekų tinklų, atskirtų nuo buitinių nuotekų tinklų, ilgio santykis su visu mišrių nuotekų tinklo ilgiu, proc. | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
|  |  | Po susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų 5 metų garantinių darbų laikotarpiu avarinių situacijų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Vartotojų skundų dėl tiekiamo vandens kokybės lygio (nusiskundimų lygis) pokytis, proc. | ≤ 3 | ≤ 2 | ≤ 0 |
|  |  | Išduotų prisijungimo sąlygų paviršinių nuotekų infrastruktūrai įrengti tvariai valomose ir tvarkomose teritorijose skaičiaus santykis su bendrai išduotų prisijungimo sąlygų paviršinių nuotekų infrastruktūrai įrengti skaičiumi, proc. | 4 | 6 | 9 |
| 5. | UAB „Laboratorinių bandymų centras“ | Išplėsta akreditacijos sritis, įtraukiant naujus bandymų metodus, naujus bandomuosius objektus, naujus bandomuosius komponentus, parametrus ar charakteristikas, vnt. | 2 | 2 | 3 |
|  |  | Naujų ir (ar) išplėstų paslaugų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 6. | UAB „Centrinis knygynas“ | Nuomos sutarties vykdymo kontrolė – suorganizuotų kultūros renginių (susitikimai su autoriais, naujų knygų pristatymai, spektakliai, parodos ir pan.) skaičius, vnt. | 12 | 6 | - |
|  |  | Pasiūlymų dėl Bendrovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto efektyvaus valdymo, pasibaigus nuomos sutarčiai, pateikimas, vnt. | ≥ 2-3 | - | - |
| 7. | UAB „Kauno autobusai“ | Vežtų keleivių skaičius, mln. | 46 | 47 | 48 |
|  |  | Bendras vidutinis viešojo transporto eksploatacinis greitis, km/h | 22 | 22,5 | 23 |
|  |  | Dėl Bendrovės kaltės (įrangos, infrastruktūros gedimų ir kt.) nutrauktų ir netinkamai įvykdytų reisų ridos dalis nuo visos nuvažiuotos ridos, proc. | < 4,3 | ≤ 4,15 | ≤ 4,0 |
|  |  | Viešojo transporto keleivių, keliaujančių iš Kauno rajono į Kauno miestą skaičiaus ir nuvažiuotų kilometrų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje santykis, koef. | 1,53 | 1,55 | 1,56 |
| 8. | UAB „Kauno butų ūkis“ | Bendrovės administruojamų namų Kauno mieste skaičiaus didėjimas palyginti su praėjusiais metais, proc. | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Namai, kuriuose Bendrovė įrengusi prižiūrės įrenginius, generuojančius atsinaujinančius energijos išteklius, vnt. | 20 | 30 | 40 |
|  |  | Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai, kurių atnaujinimo (modernizavimo) procese dalyvavo Bendrovė, vnt. | 10 | 15 | 15 |
| 9. | UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ | Vidutinio metinio elektros suvartojimo miesto gatvėms ir viešosioms erdvėms apšviesti mažėjimas palyginti su prieš tai buvusių metų faktu, proc. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Vidutinio greičio didėjimas kelio atkarpose, fiksuojamose „Srautis“ sistemoje, vakarinio ir rytinio piko metu palyginti su prieš tai buvusių metų faktu, proc. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Laiku suteiktų paslaugų procentas skaičiuojant nuo užsakyme nustatyto paslaugos atlikimo termino dienos, proc. | 85 | 87 | 90 |
| 10. | UAB „Kauno švara“ | Atskirai Kauno mieste surinktų žaliųjų atliekų kiekis, tona | 5500 | 5500 | 5500 |
|  |  | Atskirai Kauno mieste surinktų maisto atliekų kiekis, tona | 2400 | 2700 | 3000 |
|  |  | Atskirai Kauno mieste surinktų pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekis, tona | 16000 | 16300 | 16600 |
|  |  | Kauno mieste komunalinių atliekų sraute susidariusių ir atskirojo rūšiuojamojo surinkimo būdu Bendrovės surinktų atliekų dalis nuo visų Kauno mieste bendrovės surinktų komunalinių atliekų kiekio, proc. | 24 | 24,5 | 25 |
| 11. | UAB „Švara ID“ | UAB „Švara ID“ savo veiklą pradės tik 2025 m. viduryje. Akcininko nefinansinių lūkesčių vertinimo rodikliai bus nustatyti, įvertinus įmonės pateiktus pirmo ataskaitinio laikotarpio finansinius veiklos duomenis | | | |
| **Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės** | | | | | |
| 12. | VšĮ „Kauno tvirtovės parkas“ | Įgyvendintų paveldo tvarkybos, sklaidos ir pritaikymo priemonių skaičius | 20 | 20 | 20 |
| 13. | VšĮ „Prisikėlimo projektai“ | Dalininko teisės parduodamos viešojo aukciono būdu | | | |
| 14. | VšĮ „Soboro projektai“ | 2023 m. VšĮ „Soboro projektai“ užbaigė įgyvendinti 3 m. trukusį projektą „Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei, socialinei, edukacinei veiklai“. Veiklų rodikliai 2025–2027 m. šiuo metu nėra suplanuoti. Nauji rodikliai bus nustatyti, įstaigos dalininkams priėmus sprendimą dėl tolesnės įstaigos veiklos | | | |
| 15. | VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai | Vidutinis užimtų vietų skaičius įstaigoje ir dienos centruose, proc. | 89 | 90 | 91 |
| 16. | VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademija | Bendras VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos vaikų skaičius | 785 | 800 | 825 |
|  |  | Bendras gautų pajamų dydis | 489 000 | 500 000 | 510 000 |
|  |  | Futbolininkų (-ių), parengtų Lietuvos futbolo rinktinėms, skaičius (žm.) | 15 | 15 | 17 |
|  |  | Suformuotų atrankos komandų skaičius (vnt.) | 17 | 18 | 19 |
|  |  | LFF organizuojamuose Lietuvos čempionatuose dalyvaujančios Akademijos komandos (vnt.) merginų / vaikinų komandos | 19 (17/2) | 19(17/3) | 20(17/3) |
|  |  | Komandų, užėmusių  1–3 vietas LFF organizuojamuose Lietuvos čempionatuose, skaičius | 4 | 5 | 5 |
|  |  | Suorganizuotų stovyklų skaičius (vnt.) | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Bendradarbiavimo sutarčių su kitomis akademijomis skaičius (vnt.) | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Akademijos gautas LFF sertifikavimo lygis (žvaigždės) | 4 | 5 | 5 |
| 17. | Kauno Juozo Urbšio progimnazija | 8 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis | 81 | 81 | 81 |
|  |  | Mokinių skaičiaus vidurkis pagrindinio ugdymo programoje | 25 | 25 | 25 |
| 18. | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą 7–10 balų mokinių dalis nuo bendro dalyvavusiųjų skaičiaus | 25 | 26 | 27 |
|  |  | Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą 36–100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus | 40 | 35 | 40 |
|  |  | Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus | 92 | 92 | 92 |
|  |  | Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro dešimtokų skaičiaus | 80 | 86 | 88 |
| 19. | Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija | Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą 7–10 balų mokinių dalis nuo bendro dalyvavusiųjų skaičiaus | 52 | 55 | 57 |
|  |  | Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą 36–100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus | 65 | 66 | 67 |
|  |  | Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus | 98 | 98 | 98 |
|  |  | Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis nuo bendro dešimtokų skaičiaus | 97 | 97 | 98 |
| 20. | Kauno „Vyturio“ gimnazija | Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą 7–10 balų mokinių dalis nuo bendro dalyvavusiųjų skaičiaus | 33 | 34 | 35 |
|  |  | Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą 36–100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus | 52 | 53 | 54 |
|  |  | Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus | 95 | 96 | 97 |
|  |  | Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis nuo bendro dešimtokų skaičiaus | 96 | 97 | 96 |
| 21. | VšĮ „Kaunas IN“ | El. rinkodaros priemonėmis pasiektų vartotojų skaičius tikslinėse rinkose | 5000000 | 5250000 | 5500000 |
|  |  | Investicinės aplinkos gerinimo projektų skaičius | 6 | 6 | 7 |
|  |  | Naujai sukurtų turizmo produktų skaičius | 12 | 12 | 13 |
|  |  | Suteiktų konsultacijų skaičius (investicijų, konferencijų, startuolių, relokacijos klausimais) | 85 | 95 | 110 |

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinos reikšmės kiekvienais metais tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Į šią kategoriją patenka ir Savivaldybės sveikatos viešosios įstaigos – [VšĮ Kauno miesto poliklinika](http://www.klaipedospoliklinika.lt/) ir VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė.

**VI SKYRIUS**

**KITA SVARBI INFORMACIJA**

2025–2027 m. Savivaldybės administracija vykdys 6 administracinės naštos mažinimo papriemones, atitinkančias Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas administracinės naštos mažinimo priemones ir Įstatymo 4 straipsnyje nurodytus jų taikymo principus. Savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo priemonių planas pateiktas 10 lentelėje.

10 lentelė. Savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo priemonių planas

| Papriemonės kodas | Papriemonės pavadinimas | Papriemonės vykdytojas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Planuojamos rodiklių reikšmės | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 metais | 2026 metais | 2027 metais |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1.1.2.002 | Administracinės naštos mažinimas diegiant informacines sistemas | E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius | Įdiegtų informacinių sistemų skaičius, vnt. | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.1.2.005 | Administracinės naštos viešuosiuose pirkimuose mažinimas | Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius | Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų vykdymas viešuose pirkimuose, proc. | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.1.2.006 | Administracinės naštos mažinimas naudojant informacines sistemas švietimo srityje | Švietimo skyrius | Užsakymų Kauno salių rezervavimo sistemoje skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais, proc. | 22 | 22 | 22 |
| Elektroniniu būdu pasirašytų ikimokyklinio ugdymo sutarčių (tarp tėvų ir įstaigos) dalis nuo visų pasirašytų sutarčių, proc. | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.1.2.007 | Administracinės naštos mažinimas naudojant informacines sistemas sporto srityje | Sporto skyrius | Užsakymų Kauno salių rezervavimo sistemoje skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais, proc. | 25 | 25 | 25 |
| Veiklų, kuriose nebuvo atliktas nė vienas žymėjimas Popamokinių veiklų lankomumo informacinėje sistemoje, dalis nuo visų suplanuotų veiklų, proc. | 10 | 10 | 10 |
| 3.1.1.2.008 | Administracinės naštos tvarkant miestą mažinimas naudojant informacines sistemas | Miesto tvarkymo skyrius | Išduodamų leidimų laidoti besikreipiantiems asmenims išdavimo laikas, jeigu asmens pateikti dokumentai yra tinkami (tvarkingi), min. | 13 | 12 | 12 |
| 3.1.2.1.017 | Administracinės naštos mažinimas tobulinant klientų aptarnavimo procesus Kauno miesto savivaldybės administracijoje | Klientų aptarnavimo ir informavimo skyrius | Asmenų, besikreipiančių per žinių asistentą, skaičius, vnt. | 650 | 700 | 600 |

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsniu, savivaldybės sudaro Savivaldybės mero rezervą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams). Savivaldybės 2025–2027 m. strateginiame veiklos plane suplanuota 2025 m. skirti 1 096 696  eurų, 2026 m. – 1 177 993 eurų, 2027 m. – 1 248 762 eurus Savivaldybės mero rezervui.

Savivaldybės mero rezervo lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka:

ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti;

gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti;

dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2025–2027 m. planas (4 priedas) ir Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2025 metų planas (5 priedas) įtraukiami kaip SVP priedai. Minėti priedai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatomis.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_