**LĒMUMS**

Liepājā

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 26.janvārī | Nr.6/1  (prot. Nr.1, 6.§) |

Par nodibinājuma “Nodibinājums

Liepāja 2027” dibināšanu

Ņemot vērā Eiropas Komisijas žūrijas ziņojumu par atlases rezultātiem (reģistrēts Kultūras ministrijā 13.06.2022., Nr.2.4-1/2838), kultūras ministra 2022.gada 21.jūnija rīkojumā Nr.2.5-1-85 “Par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma 2027.gadam piešķiršanu” noteiktajam, kurā par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027.gadam Latvijas atlasē ir izraudzīta Liepāja, kā arī Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmā 2022.-2027.gadam noteiktos rīcības virzienus RV 4.5 - “Popularizēt Liepājas un DKN tēlu biznesam, dzīvošanai, atpūtai un tūrismam” (aktivitātes D\_4.5.2., JPr\_75) un RV 6.3 - “Veidot pieejamus, uz iesaisti vērstus kultūras un tūrisma pakalpojumus radošai, ilgtspējīgai sabiedrībai (Liepājā un Dienvidkurzemē) un mērķtiecīgi stiprināt vidi jaunu talantu, radošu personību izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai” (aktivitātes JPr\_170, D\_6.3.24, JPr\_171, JPr\_176, D\_6.4.23.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome (turpmāk arī - dome) 2022.gada 10.novembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.389/15 “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta īstenošanu”, kurā citstarp paredzēts slēgt nodomu protokolu ar Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadiem. Nodomu protokola 2.3.punktā noteikts, ka “*Projekta īstenošanai tiks veidota institūcija, organizācija vai padome, kas pārraudzīs Projekta īstenošanas gaitu.*”.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 17.marta sēdē ar lēmumu Nr.81/5 “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības pieteikumu 2.atlases kārtai par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027.gadā” apstiprinātajā pieteikumā iesniegšanai fināla atlasē par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027.gadā minēts, ka visatbilstošākā organizācijas forma projekta īstenošanai ir nodibinājums.

Eiropas komisijas žūrijas ziņojumā par atlases rezultātiem (reģistrēts Kultūras ministrijā 13.06.2022., Nr.2.4-1/2838) minēts, ka “*Ierosinātā pārvaldības struktūra ir tradicionāla un stabila. Izvēle izmantot fonda instrumentu ir pieņemta kā rezultāts diskusijā ar dažādām ieinteresētajām pusēm, tostarp juristiem un attiecīgām valsts iestādēm. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka sadarbības līgumā tiks precizēta sadarbības forma un loma ar reģionālajiem partneriem - Dienvidkurzemi un Kuldīgu. Tomēr tas rada jautājumus par lēmumu pieņemšanas efektivitāti. EKG pārvaldības vajadzības, kas saistītas ar intensīvu un nemitīgu darbību un īsiem termiņiem, nav salīdzināma ar kultūras iestādes vadību.*”, paužot atbalstu organizācijas formai un izvērtējot plānotā projekta īstenošanas intensitāti un apjomu. Nodibinājuma organizatoriskā struktūra paredz neatkarīgu programmas īstenošanu, pārredzamu finanšu darbības revīzijas procesu, elastīgu lēmumu pieņemšanu mākslinieciskās programmas īstenošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 9.punktu domes ekskluzīvajā kompetencē ietilpst likumā noteiktajā kārtībā izveidot, reorganizēt un likvidēt nodibinājumus. Nodibinājumu izveidošanu, pārvaldi, reorganizāciju un likvidāciju regulē Biedrību un nodibinājumu likums. Savukārt atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešajai daļai atvasināta publiska persona - pašvaldība, izveidojot privāto tiesību juridiskas personas, arī tādas, kurām nav peļņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no minētajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām. No minētā izriet, ka pašvaldība tiesīga dibināt nodibinājumu, pieņemot attiecīgu domes lēmumu, ja tas sekmē pašvaldības funkciju izpildi.

Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 5.punkts uzliek pašvaldībai par pienākumu sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm. Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punkts paredz pašvaldībai pienākumu gādāt par iedzīvotāju izglītību, 12.punkts - sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu. Savukārt Pašvaldību likuma 53.panta trešā daļa noteic, ka domei ir tiesības un likumos noteiktajos gadījumos arī pienākums organizēt konsultācijas ar iedzīvotājiem, kā arī noteikt šajā likumā neminētus sabiedrības iesaistes veidus, lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu ievērošanu un pašvaldības ilgtspējīgu attīstību.

Pašvaldību likuma 79.panta trešā daļa noteic, ka dome var lemt par pašvaldības dalību biedrībā vai nodibinājumā, kas neatbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajam, ja pašvaldības dalību biedrībā vai nodibinājumā paredz starptautiskie normatīvie akti, likums vai Ministru kabineta noteikumi vai pašvaldības dalība ir nepieciešama sabiedrības virzītas vietējās attīstības īstenošanai. Līdz ar to domei, pirms nodibinājuma dibināšanas ir jāizvērtē, vai pastāv nodibinājuma dibināšanas nosacījumi.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dalība nodibinājumā “Nodibinājums Liepāja 2027” ir nepieciešama sabiedrības virzītas vietējās attīstības īstenošanai. Pieteikuma projektu ideju izstrādē, kas tika iekļauti gala dokumentā (apstiprināts domes 2022.gada 17.marta sēdē ar lēmumu Nr.81/5 “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības pieteikumu 2.atlases kārtai par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027.gadā”) iesaistījušies vairāk kā 700 partneri no valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora, sniedzot priekšlikumus, idejas un dažādus sadarbības modeļus. Projektu ietvaros ir arī iekļauti sabiedrību iesaistoši projekti, balstīti uz radošā sektora stiprināšanu, apkaimju stiprināšanu, nevalstiskā sektora kapacitātes celšanu, kā arī starptautisku projektu īstenošanu. Tāpēc vispiemērotākā organizācijas forma ir nodibinājums, kuru dibina pašvaldība sabiedrības virzītas attīstības īstenošanai, paredzot izaugsmi dažādās ar pilsētas attīstību saistītās jomās, tajā skaitā kultūra, izglītība, uzņēmējdarbība (īpaši - radošā), sabiedrības iesaiste, u.c. Nodibinājums kā organizācija arī sniedz iespēju elastīgāk veidot attiecības ar kultūras jomā iesaistītajām personām un organizācijām.

Apkopojot iespējas piesaistīt papildu finansējumu projektu īstenošanai no dažādiem avotiem, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” speciālisti, kas piesaistīti “Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.gadā”, secinājuši, ka nodibinājuma statuss organizācijai dod plašākas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu un privātā sektora finansējumu, tādējādi īstenot projektus ieplānotā apjomā, kā arī īstenot partnerības ar Eiropas valstu organizācijām un gūt pieredzi finanšu piesaistes jautājumos, stiprinot Liepājas un reģiona kultūras organizāciju kapacitāti.

Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 7.panta pirmajai daļai nodibinājumam ir tiesības veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu nodibinājuma mērķus, tādējādi paplašinot iespējas īstenot sabiedrībai nepieciešamos projektus un samazinot nepieciešamību piesaistīt papildu finansējumu no dibinātāja.

Līdzšinējā prakse liecina, ka pilsētas, kuras ieguvušas Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu, tajā skaitā vienīgā līdz šim īstenotā Eiropas kultūras galvaspilsēta Latvijā - Rīga 2014, efektīvai darbības nodrošināšanai un organizēšanai izveidoja nodibinājumus, citas nevalstisko organizāciju formas vai kapitālsabiedrības, atbilstoši konkrētajā valstī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Šādas organizācijas veido arī Oulu 2026 (Somija), Tartu 2024 (Igaunija), Kauņa 2022 (Lietuva), Novi Sad 2023 (Serbija) u.c.

Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 9.punktu, 79.panta trešo daļu un izskatot Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2023.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome **nolemj:**

1. Dibināt nodibinājumu “Nodibinājums Liepāja 2027” darbībai laika posmā no 2023. līdz 2028.gadam ar mērķi īstenot projektu “Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.gadā” un projektu “Liepājas 400 gadu svinības” 2025.gadā.

2. Nodibinājuma mērķa izpildei nodot Liepājas valstspilsētas pašvaldības finanšu līdzekļus 300 000 *euro* apmērā darbībai 2023.gadā. Katru nākamo gadu līdz nodibinājuma darbības beigām apstiprināt papildu finansējumu, kas tiks precizēts, balstoties uz attiecīgā gada pasākumu un norišu plānu, Kultūras ministrijas piešķirto finansējumu, dažādu fondu pieejamo finansējumu, sponsoru piesaisti un citiem.

3. Apstiprināt nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” statūtus (pielikumā).

4. Uzdot Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram organizēt nodibinājuma valdes locekļu pretendentu atlasi.

5. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde” sagatavot dokumentāciju, kas saistīta ar nodibinājuma dibināšanu un darbības uzsākšanu, kā arī parakstīt nodibinājuma dokumentus iesniegšanai Uzņēmuma reģistrā kā otram dibinātāja pārstāvim.

6. Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma 2., 4. un 5.punkta izpildi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priekšsēdētājs | | Gunārs Ansiņš |
| Nosūtāms: | Domes priekšsēdētāja birojam, Domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietniekam, Attīstības komitejas priekšsēdētājam, Attīstības komitejas priekšsēdētāja vietniekam, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājam, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniekam, Izpilddirektora birojam, pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekiem, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, pašvaldības budžeta iestādēm, pašvaldības aģentūrām un kapitālsabiedrībām, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei | |