**LĒMUMS**

LIEPĀJĀ

|  |  |
| --- | --- |
| 2021.gada 19.jūnijā | Nr.263/7  (prot. Nr.7, 37.§) |

Par bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs”

teritorijas perspektīvo attīstības programmu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 3.panta pirmo daļu vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes - un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

No minētās tiesību normas tvēruma izriet, ka pašvaldībai jādarbojas savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs. Līdz ar to pašvaldībai darbības jāveic tā, lai racionāli un lietderīgi tiktu izmantoti pašvaldības budžeta līdzekļi pašvaldības iedzīvotāju interesēs, kā arī tiktu veikta efektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša pašvaldības īpašumu apsaimniekošana.

Likumdevējs ir piešķīris ekskluzīvas tiesības pašvaldības domei kā iedzīvotāju vēlētiem pārstāvjiem lemt par pašvaldības teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības un apkārtējās vides aizsardzības perspektīvo programmu apstiprināšanu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3. un 5.punkts).

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir definējusi vīziju: “Liepāja ir radoša un aktīva pilsēta jūras krastā, kurā cilvēki pilnvērtīgi dzīvo, izglītojas, strādā un atpūšas”.

Pamatojoties uz šo vīziju, ir izstrādāti attīstības scenāriji, kuri papildina minēto vīziju. Runājot par pilsētas ekonomiku, tā tiek definēta:

“Liepāja ir modernās industrijas centrs! Liepājas ekonomika ir daudzveidīga, vienlīdz konkurētspējīga gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā. Tradicionāli spēcīgās Liepājas tautsaimniecības nozares ir uzlabojušas savu starptautisko konkurētspēju, modernizējot ražotnes un ieviešot inovatīvus risinājumus, uzlabojot produktivitāti un specializējoties. Liepājas uzņēmēji piedāvā starptautiski konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus”.

Pamatojoties uz vīziju, ir definēts virsmērķis - stiprināt Liepājas lomu un atpazīstamību starptautiskā mērogā, piesaistot pilsētai zinošus un radošus cilvēkus, investīcijas, tūristus.

Saskaņā ar vīziju un virsmērķi ir definēti 4 attīstības virzienu ilgtermiņa mērķi, no kuriem 3. attīstības virziena “Liepājas ekonomika” ilgtermiņa mērķis līdz 2030.gadam: “(M3-2030) Liepājā ir līdzsvarota un dažāda ekonomika - ražošanas un pakalpojumu nozares ir konkurētspējīgas starptautiskā mērogā”.

Stratēģijā minētā mērķa īstenošana ir iekļauta Liepājas pilsētas attīstības programmas Rīcību plānā:

* *Attīstības virziens - Dzīve un vide.*
* *Rīcībpolitika - RP (2.1.) Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids.*
* *Rīcība - 2.1.3. (1.) Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā apritē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums.*

Pamatojoties uz administratīvi teritoriālo reformu (ATR), šobrīd tiek izstrādāti kopīgi attīstības plānošanas dokumenti Liepājas valstspilsētai un Dienvidkurzemes novadam, kuros tiek definēti kopējie ilgtspējīgas attīstības virzieni līdz 2035.gadam, Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes ekonomiskais fokuss būs gudri pārvaldīta ekonomika, ilgtspējīga dabas un uzņēmējdarbības vide, liekot uzskaru uz daudzveidīgu, modernu, videi draudzīgu industrijas centra attīstību, konkurētspējīgiem ostas, lidostas un loģistikas pakalpojumiem.

Lai nodrošinātu uzņēmuma “Liepājas metalurgs” vēsturiskās teritorijas efektīvu izmantošanu, pozitīvi ietekmētu Liepājas pilsētas ekonomisko attīstību, veicinātu eksportējošo uzņēmumu skaita un eksporta apjoma pieaugumu, palielinātu gan tiešo, gan netiešo nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā, 2018.gada 23.augustā tika noslēgts Nodomu protokols par Industrialā parka Liepājā attīstību. Minētais nodomu protokols tika noslēgts starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Liepājas pilsētas domi, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “FeLM”. Ar Nodomu protokolu Puses vienojās par sadarbības virsmērķi - izveidot Liepājas teritorijā efektīvi strādājošu Industriālo parku aptuveni 120 ha platībā ar ražošanas, noliktavu un administrācijas telpām.

Liepājas pilsētas dome, lai īstenotu Nodomu protokola izpildi, 2020.gada 23.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.354/11 “Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”. Minētais lēmums pieņemts, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 24.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kā arī izskatot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka (būvniecības jautājumos) 2020.gada 8.jūlija vēstuli Nr.1698/2.1.4 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” ražošanas teritorijai”, kurā, lai nodrošinātu vienlaidus rūpnieciskās teritorijas, kuru agrāk galvenokārt aizņēma bijušais uzņēmums “Liepājas metalurgs” un tam piegulošā teritorija, un infrastruktūras objektu konversiju lietderīgākai, ilgtspējīgākai izmantošanai un integrācijai Liepājas pilsētvides struktūrā, lūgts uzsākt lokālplānojuma izstrādi, kas paredz Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus minētajā teritorijā. Šobrīd notiek lokālplānojuma izstrāde.

2021.gada jūnijā tika veikta Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 2157 respondenti. Aptaujas rezultāti (skatīt https://liepaja-sez.lv/lv/media/jaunumi/554-liepajnieki-biju-aja-liepajas-metalurga-teritoriju-velas-redzet-ka-atvertu-publisku-teritoriju-ar-modernam-ra-otnem) liecina, ka lielākais vairākums respondentu (73,9%) bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritoriju saredz kā atvērtu publisku teritoriju, kurā veidotos vairāki, bet mazāka apjoma ražojoši uzņēmumi ar publiski pieejamu infrastruktūru - ielām, veloceliņiem, atpūtas un zaļām zonām, piekļuvi pie ezera, 90,4% respondentu piekrīt vai drīzāk piekrīt apgalvojumam, ka ražošanai bijušajā “Liepājas metalurgs” teritorijā ir jābūt ekoloģiskai un videi draudzīgai, bez kaitīgiem izmešiem gaisā un negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi vai liepājnieku labsajūtu/veselību. Savukārt par jautājumu, vai Liepājā ir jāatjauno melnā metalurģija, 62,6% respondentu atbildējuši noliedzoši.

No iedzīvotāju aptaujām izriet, ka iedzīvotāju kopējās intereses ir dzīvot labvēlīgā vidē. Latvijas Republikas Satversmes 115.pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot lavēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Termins “vide” ietver ne vien dabas vides elementus un veidu, kādā tie savstarpēji mijiedarbojas, bet arī veidu, kādā dabas vide mijiedarbojas ar cilvēku veidoto vidi - kultūras mantojumu, ainavu, kā arī sociāli ekonomiskiem faktoriem (skatīt Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. Latvijas Republikas komentāri VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 717.-718.lpp.). Lai līdzsvarotu sabiedrības kopējās intereses, pašvaldībai jāveicina darbības, kas vērstas uz vides saglabāšanu un vides kvalitātes uzlabošanu. Ņemot vērā, ka bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorija ir piesārņota, jo rūpnīcas darbības pirmssākumos “vides standarti” nebija vērsti uz dabas vides ilglaicīgu saglabāšanu, ir secināms, ka nepieciešami lieli ieguldījumi teritorijas vides sakārtošanai.

Bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorija ir atzīstama par pilsētas pašvaldībai stratēģiski svarīgu, nozīmīgu objektu (īpašumiem) pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, jo ši teritorija kopumā aizņem aptuveni 202 ha.

Sakārtojot dabas vidi pašvaldībai nozīmīgā teritorijas daļā, Liepājas pilsētas pašvaldība sekmēs uzņēmējdarbību, proti, veiks no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktās funkcijas - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu - izrietošus pārvaldes uzdevumus.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmā daļa uzliek par pienākumu valsts pārvaldes iestādēm savu funkciju un uzdevumu veikšanai sadarboties. Līdz ar to, ievērojot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas mērķi (Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 3.pants) un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei noteiktās funkcijas (Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10. un 11.pants), pašvaldībai un speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei ir pienākums sadarboties.

Lai iestādes varētu plānot savas darbības un finanšu resursus, ir nepieciešama savlaicīga uz attīstību un savstarpēju sadarbību vērsta plānošana. Līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas perspektīvo attīstības programmu. Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 13.panta trešo daļu valsts un pašvaldību institūcijas, pildot tām normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, ievēro attīstības plānošanas dokumentus. Bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas perspektīvā attīstības programma ir attīstības plānošanas dokuments, kas nepieciešams konceptuālu lēmumu pieņemšanai. Šāda veida plānošanas dokumenta pieņemšana veicina arī labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību. Ņemot vērā, ka minētie plānošanas dokumenti tiks publiskoti, uzņēmējiem ir iespējams arī attiecīgi plānot savas darbības.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3. un 5.punktu, izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2021.gada 19.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.7), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1. Apstiprināt Bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas perspektīvo attīstības programmu (pielikumā).

2. Noteikt, ka Bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas perspektīvā attīstības programma īstenojama sadarbībā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.

3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru 1.punktā minētās programmas izpildei slēgt Starpresoru vienošanos, nosakot, ka finansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēru.

4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” plānot finanšu līdzekļus pašvaldības budžetā 1.punktā minētās teritorijas attīstības programmas īstenošanai.

5. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos kontrolēt lēmuma izpildi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS | | Jānis VILNĪTIS |
| Nosūtāms: | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldei, Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļai un Finanšu pārvaldei | |