## Ülevaade Viljandi linna arengukava 2018-2023 täitmisest 2019. aastal

Viljandi linna arengukava täitmise aruanne on koostatud 2019. aastal kehtinud Viljandi linna arengukava 2018-2023 tegevuskava põhjal.

Viljandi linna arengukava 2018-2023 kehtestati Viljandi Linnavolikogu [30.08.2018 määrusega nr 23 „Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023“](https://www.riigiteataja.ee/akt/407092018016)

Viljandi linna visioon aastaks 2023: Viljandi linn on inimesekeskne, tasakaalustatud arenguga, mitmekülgse ettevõtlusega, kultuuriturismile orienteeritud, hariduse-, kultuuri- ja spordilembene ning turvaline maakonnalinn, kus on hea elada, töötada, õppida ja mida on meeldiv külastada.

Linna arengukava käsitleb visiooni saavutamise strateegiat, mille tarvis on välja toodud Viljandi linna prioriteetsed arengusuunad ja nende piires püstitatud eesmärkide saavutamise lahendusteed. Arengukava lähtub Viljandi linna sotsiaalsest ja majanduslikust olukorrast, ressurssidest ja arenguvajaduste analüüsist.

**Arengukava täitmise aruanne on valdkondade ja eesmärkide alusel jaotatud järgmisteks osadeks:**

**1. Valitsemine**

1.1. Viljandi linn on jätkusuutlik, koostööaldis ja teotahteline omavalitsusüksus, mis juhindub inimesekesksusest ja tasakaalustatud arengu põhimõtetest

1.1.1. Viljandi haldusvõimekuse kasv

**2. Elukeskkond**

2.1. Miljööväärtuslik, hooldatud rohealadega ning puhta ja turvalise elukeskkonnaga linn

2.1.1. Korrastatud haljasalad

2.1.2. Kaunid ja avatud veekogud

2.1.3. Hooldatud ja puhta elukeskkonnaga linnaruum

2.1.4. Väärtusi eksponeeriv, huvipakkuv ja turvaline linnaruum

2.1.5. Kvaliteetne ja turvaline tänavavõrgustik

2.1.6. Korras linnavara

**3. Kultuur, sport ja vaba aeg**

3.1. Viljandi on tugevate kultuuritraditsioonidega ja mitmekülgse kultuurieluga linn

3.1.1. Aastaringselt toimuvad heatasemelised kultuuriüritused

3.1.2. Viljandi kultuurielu on jätkusuutlik ja arenev

3.1.3. Viljandi kultuuriasutustes on loodud kaasaegsed tingimused

3.2. Viljandi linnas on loodud sobivad tingimused sportimiseks ja spordiürituste läbiviimiseks

3.2.1. Viljandi spordielu on jätkusuutlik ja arenev

3.2.2. Viljandis on korrastatud spordirajatised

**4. Haridus ja noorsootöö**

4.1. Haridusvõrgu erinevate astmete koostöös on igal Viljandi elanikul osalusvõimalus elukestva õppe süsteemis

4.1.1. Kõigil haridustasemetel on võrdsed võimalused õppe- ja kasvatustööks kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas

4.1.2. Õppe- ja kasvatustöö on lapsekeskne, mille tagavad vajaduspõhised tugisüsteemid

4.1.3. Huvikoolides on õpilasele turvaline, arendav ja õpioskusi ning loovust toetav õpikeskkond. On loodud võimalused erinevatel tasanditel mitmekülgse huvitegevuse ja kvaliteetse huviharidusega tegelemiseks

4.1.4. Haridusasutustes töötab motiveeritud ja pädev personal

4.1.5. Elukestva õppe võimalused on seostatud erinevate põlvkondade ja linna arenguvajadustega

4.1.6. Õppe- ja kasvatustöö toetab tarka ja jätkusuutlikku majandusmudelit ning edendab tehnoloogia kasutuselevõttu ja tundmaõppimist õppeprotsessi käigus

4.2. Viljandi linna noored tunnevad end turvaliselt ja väärtustatuna ning saavad oma ideid ellu viia

4.2.1.Viljandi noorsootöö on innovaatiline ja süsteemne

4.2.2. Viljandi noored on aktiivsed ja vastutustundlikud kodanikud

**5. Sotsiaalne keskkond**

5.1. Elanikest hooliv linn

5.1.1. Viljandi linnaelanikele on kättesaadavad vajaduspõhised sotsiaaltoetused ja teenused

5.1.2. Viljandi linn väärtustab tervislikke eluviise

**6. Ettevõtlus**

6.1. Viljandi linnal on hea maine ja soodne ettevõtluskeskkond

6.1.1. Ettevõtluspiirkondades on uute ettevõtete rajamiseks ja olemasolevate laiendamiseks vajalikud tingimused

6.1.2. Viljandi kui sisemaakuurort, mis on aastaringselt külastatav pärandturismi sihtkoht Eestis ja üks peamisi turismitõmbekeskusi Lõuna-Eestis

|  |
| --- |
| **1. Valitsemine** |
|  |  |  |  |
| **Peaeesmärk** |
| **1.1. Viljandi linn on jätkusuutlik, koostööaldis ja teotahteline omavalitsusüksus, mis juhindub inimesekesksusest ja tasakaalustatud arengu põhimõtetest** |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **1.1.1. Viljandi haldusvõimekuse kasv** |
| **Peamised tegevused**1.1.1.1. Piirkonna arengupotentsiaali terviklik rakendamine, sh koostöö kodanikuühiskonna algatustega, kolmepoolne dialoog haridusasutuste ja erasektoriga kohaliku elanikkonna rakendamiseks tööjõuturul*Linna arengupotentsiaali elluviimisel lähtutakse linna eelarvelistest ja arenguprogrammide rahastusvõimalustest ning haldussuutlikkusest.* *Viljandi tähtsaim väärtus on inimesed. Viljandi linn toimib erinevatest organisatsioonidest moodustatud võrgustikuna, mis on orienteeritud inimesekesksusele ja tasakaalustatud arengule. Inimesekesksus väljendub linna poolt pakutavates teenustes ja elukeskkonna kvaliteedis. Linna arenguid kavandades lähtutakse kõigi elanikerühmade huvidest ning kujundatakse linnaruumi kui ühtset tervikut. Elanikkonna paremaks teenindamiseks arendab Viljandi linn ühistegevust ning teeb koostööd kodanikuühenduste, erasektori, teiste omavalitsuste ja riigiga.* 1.1.1.2. Välisrahastusega projektide omaosaluse tagamine koostöös projektide esitajate ja elluviijatega*Projektide omafinantseering tagatakse rahastuse saanud projektidele eraldistega linna eelarvest, vajadusel ka krediidiga.* *2019. aastal valmis Euroopa Regionaalarengu Fondi toel Viljandi Paalalinna Kooli õppehoone, alustati ehitustöid Viljandi Lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone energiatõhusamaks muutmiseks. Alustati ettevalmistusi Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatud Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamise projekti elluviimiseks 2020. aastal.* 1.1.1.3. Osalemine omavalitsuse koostööorganisatsioonide töös sh Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Ühistranspordikeskus, Eesti Linnade ja Valdade Liit*Viljandi linn osaleb liikmena omavalitsuste koostööorganisatsioonides: Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Ühistranspordikeskus, Eesti Linnade ja Valdade Liit.* 1.1.1.4. Hea avaliku teenuse pakkumine ning linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tasakaalustatud arengu tagamine*Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele korraldab kohalik omavalitsus Viljandi linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, linnasisest ühistransporti ja linna tänavate ehitamist ja korrashoidu ning tagab linna omanduses olevate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide ja huvikoolide, raamatukogu, spordibaaside, ning teiste kohalike asutuste ülalpidamise.**Hea avalike teenuse pakkumisel on aluseks infovahetus, töökorraldus, teenuse pakkujate kvalifikatsioon, motiveeritus ja töötingimused.* *Kantselei koosseisus alustas tegevust linna tegevust toetavate tööde kvaliteedi tõstmise, protsesside parema juhtimise ja infotehnoloogia kiirema arengu kavandamise eesmärgil 3 teenistust – õigusteenistus, asjaajamisteenistus ja infotehnoloogiateenistus.*1.1.1.5. Erinevate e-lahenduste kasutusele võtmine lisakanalina kohaliku omavalitsuse teenuste osutamiseks sh e-teenuste arendamine ja lisamine, kontserniülese IT haldussüsteemi loomine*Viljandi linna iseteeninduskeskkonna Spoku (*[*https://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/spoku\_viljandi/?back\_url=*](https://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/spoku_viljandi/?back_url=)) *kaudu on võimalik esitada taotlusi elektrooniliselt. Iseteenindus kiirendab menetlemise protsessi ja vähendab vigaste taotluse arvu. Iseteenindusel on olemas ühenduvus rahvastikuregistriga, äriregistriga ja kinnistusraamatuga. Kõik esitatud taotlused registreeruvad automaatselt dokumendihaldussüsteemis Amphora.**Kõik allasutused on liidetud ühtsesse dokumendihaldussüsteemi Amphora.**Rotatsioonipõhiselt vahetati allasutustes välja arvutid, mis olid vanemad kui neli aastat või siis lõppes nelja-aastane rendileping. Iga allasutuse vajadusi hinnati ja kaaluti eraldi, võttes sealjuures arvesse linna finantsvõimekust.**Kantselei koosseisus alustas tööd infotehnoloogiateenistus.**1. juulist 2019 võtab linnavalitsus vastu ainult masintöödeldavaid elektroonilisi arveid, üleminek kohustuslikele e-arvetele sujus ladusalt. Linnale laekub igakuiselt 1800 ostuarvet ja neid menetletakse Omniva arvekeskuses.**Rahandusamet koostab igakuiselt üle 900 lasteaiaarve, üle 1700 huvikooliarve ning lisaks elu- ja äripindade üüriarveid ja muid teenuste arveid. Arveid väljastatakse erinevatesse kanalitesse - e-kirjaga, internetipanka e-arve püsimaksekorralduse jaoks või erandkorras paberile väljatrükituna. Tehakse koostööd arveldusplatvormiga Bill.me, mis on kaasaegne  ja efektiivne vahend igakuiste arvete vastuvõtmiseks, vaatamiseks ja maksmiseks. Platvormi kõik võimalused ja eelised on kättesaadavad ka Androidi ja iOS-i Bill.me mobiilirakenduses, mis suurendab veelgi kasutamise kiirust ja mugavust. Uue tasuta arveldusplatvormiga Bill.me ühinemine on linnalt arveid saavatele isikutele vabatahtlik, linn pakub juurde ühte kaasaegset, mugavat ja turvalist võimalust arvete tasumiseks ning nende kohta ülevaate omamiseks.* *Eelarve ja selle täitmise vaatamiseks on kasutusel veebiplatvorm Fredi KOV, mille kaudu on loodud aruandevaated linna veebilehele (*[*https://fredikov.resta.ee/viljandilv/asutuste\_vaade\_2019.html*](https://fredikov.resta.ee/viljandilv/asutuste_vaade_2019.html) *ja* [*https://fredikov.resta.ee/viljandilv/ametite\_vaade\_2019.html*](https://fredikov.resta.ee/viljandilv/ametite_vaade_2019.html)*) ning eraldi täpsemate andmetega keskkond eelarvete eest vastutajatele, milles on võimalik avada  täitmisega seotud kannete info. Seeläbi on tagatud asutuste ning ametite juhtide pidev võimalus olla kursis oma vastutusala finantsinfoga. Fredi KOV programmi osas on 2020. aastal plaanis arendus eelarve koostamise mooduli loomiseks.*1.1.1.6. Viljandi linnal on head ja toimivad suhted kõikide sõpruslinnadega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kuhu Viljandi kuulub*Viljandi linnal on 10 sõpruslinna. Sõpruslinnadega hoitakse häid suhteid ning toimuvad vastastikused visiidid. Sõprus-hansalinnade esindajad külastavad Viljandi linna iga-aastastel Hansapäevadel.* 1.1.1.7. Viljandi linnal on toimiv koostöö Viljandimaa omavalitsustega*Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega 1. jaanuarist 2018 anti Viljandi linnale kui maakonnakeskuse omavalitsusele üle perekonnaseisutoimingute teostamise ülesanded ning Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimisega seotud ülesanded. Sotsiaalvaldkonna ülesannetest anti üle asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine ning alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused.* *Viljandi linnavalitsus korraldab abielude sõlmimist alates 2018. aasta algusest. 13.04.18 toimus Viljandi raekoja saalis toimus esimene pidulik abielu sõlmimine. 2019. aastal sõlmiti 140 abielu.**Viljandimaa omavalitsustega toimub koostöö nii arengu- kui ka finantsvallas.* *Koos asutati ja arendatakse SA Holstre-Polli Vabaajakeskust. Koostööd tehti Green Railway projekti raames, mille käigus korrastati ja viidastati mööda vana kitsarööpmelise raudtee trassi Viljandist Mõisakülani kulgev matkarada.**Koos Viljandi vallaga viidi 2019. aastal ellu projekt „Kohaliku omavalitsuse ühisameti mudeli väljatöötamine Viljandi linna ja Viljandi valla koostööna“, mille* *käigus töötati välja Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühisameti mudel. Koostati omavalitsuste tugiteenuste analüüs ja tööprotsesside kirjeldused ning kaaluti neid teenuseid, mille osutamine on teostatavus-tasuvusanalüüsi kohaselt optimaalne ühisameti poolt, töötati välja ühisameti struktuur ja selle käivitamiseks vajalik dokumentatsioon ning e-teenuste kirjeldused.* *Viljandi linn kaasas loomade varjupaiga teenuse ostmisse teised maakonna omavalitsused.* *Viljandi linn ning Viljandi, Põhja-Sakala ja Mulgi vald maksavad aastatel 2019-2022 Varjupaikade MTÜ-le kokku 3534 eurot püsitasu kuus. See summa jaguneb nelja omavalitsuse vahel vastavalt elanike arvule. Püsitasule lisandub tasu vastavalt osutatud teenustele.**Koostöös Viljandi vallaga korraldati ühine riigihange Viljandi linnas ujulateenuse ostmiseks eesmärgiga parandada Viljandi linna ja valla elanike ujumisoskuse taset ning anda elanikele võimalus tervislikuma eluviisi harrastamiseks. 2019. aasta mais sõlmitud lepingu järgi hakkavad Viljandi linn ja vald ostma AQVA Hotelsilt oma õpilastele ujumistunde aastas kokku 451 200 euro eest kuni aastani 2032. Nimetatud leping avas tee veekeskuse rajamiseks Viljandi järve randa 2022. aastaks.* |
| **2. Elukeskkond** |
|  |
|   | **2018. a tegelik** | **2019. a eeldatav** | **2019. a tegelik** |
| **Peaeesmärk** |
| **2.1. Atraktiivse miljööväärtusega, hooldatud rohealadega ning puhta ja turvalise elukeskkonnaga linn**  |
|  |  |  |  |  |
| **Tulemusnäitajad** | **Tulemusväärtused** |
| **Linnavalgustuses kaasaegsete valgustite kasutamise %** | **98,5** | **95** | **98,5** |
| **Teede rekonstrueerimine (igal aastal km)** | **1,4** | **0,5** | **0,78** |
| **Kõnniteede rekonstrueerimine (igal aastal km)** | **2,0** | **1** | **2,72** |
|  |  |   |   |   |
| **Alaeesmärk** |
| **2.1.1. Korrastatud haljasalad** |
| **Peamised tegevused** |
| 2.1.1.1. Viljandi linna haljastu arengukava koostamine*2018. aasta lõpuks valmis AB Artes Terrae OÜ maastikuarhitektide poolt koostatud Viljandi linna haljastu arengukava 2019-2030. Dokumendis on määratletud Viljandi linna haljastu arendamise eesmärgid ja tegevussuunad aastani 2030. Linna haljastu mõiste all käsitletakse kõiki linna omandis olevaid taimkattega alasid (rohealasid), sh veekogude kaldaid, dekoratiivhaljastusega alasid nagu lillepeenrad, -kastid ja -amplid. Viljandi linna haljastu arengukava eesmärgiks on määratleda linna haljastu prioriteedid ja eesmärgid aastani 2030 ning vajalikud tegevused ja ressursid eesmärkide saavutamiseks ja tegevuskava.**Haljastu arengukava sisaldab: kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkondade, linna ja keskkonna lähteolukorra analüüsi ja arengueelduste sõnastamist; linna haljastu arenguvisiooni, prioriteetsete valdkondade kirjeldusi, haljastuse arendamise eesmärke ja tegevuse kirjeldusi nende saavutamiseks; arengukava tegevuskava (arengukavas soovitud tulemuste saavutamiseks vajalike tegevuste loetlemist ja ajalist määratlemist); tegevuskava elluviimiseks vajalike eelarveliste vahendite mahtu; tegevuskava elluviimiseks vajalike eelarveväliste lisavahendite mahtu ja võimalikke allikaid; eesmärkide täitmise vastutaja/täitmise korraldaja väljatoomist; arengukava täitmise võimalikke riske ja nende maandamise võimalusi; arengukava seire ja muutmise korraldust; linna eripärast tulenevaid ja arutelude käigus kerkivaid täiendavaid küsimusi.**2019. aasta märtsis kinnitas Viljandi Linnavalitsus* [*Viljandi linna haljastu arengukava 2019-2030*](https://www.riigiteataja.ee/akt/421032019005%26leiakehtiv) *ning alustati selles oleva tegevuskava elluviimist.*2.1.1.2. Parkide inventariseerimine ja dendroloogiliste uurimuste teostamine*2019. aastal koostati dendroloogiline hindamine Ilmarise tn ja M. Veske puiestee kasealleele ning Oru tn kaitsealustele tammedele.*2.1.1.3. Viljandi Lossipargi korrastustöödega jätkamine vastavalt rekonstrueerimisprojektile ja Lossipargi hoolduskavale kuni aastani 2020*2019. aastal teostati Viljandi lossipargis kaitsekorralduskavaga ette nähtud 30 puu võra hoolduslõikus ning likvideeriti tormiohtlik kuivanud puu jalgtee äärest.*2.1.1.4. Viljandi linna kalmistule urnimüüri rajamine*2019. aastal tööd ei teostatud. Urnimüüri rajamine Viljandi Metsakalmistule on* [*Viljandi linna arengustrateegia 2030+ja arengukava 2020-2025*](https://www.riigiteataja.ee/akt/408112019028%26leiakehtiv) *perspektiivne tegevus.**2020. aastasse on kavandatud urnimüüri (kolumbaariumi) eskiisi valmimine.* 2.1.1.5. Haljasalade ja kalmistute heakorra tagamine*Viljandi Linnahooldus hooldab haljasalasid ca 1 600 000 m2, kõnniteid ca 85 000m2 ja kalmistud: Metsakalmistu 134 177 m2, Toome kalmistu 9 600 m2, Hiie kalmistu 2 000m2,  Vana kalmistu 70 108 m2, Pauluse kalmistu 17 581 m2 ulatuses.**Haljasaladel ja kalmistutel tagati igapäevane heakord. Haljasaladel teostati järgmisi töid: prügi korjamine, niitmine, trimmerdamine, hekkide lõikus, haljasalade korrastamine (kivide korjamine, vajadusel muru külvamine jms), käigurajade hooldamine (mürgitamine, rohimine), kändude freesimine, ohtlike okste ja puude eemaldamine, kevadel suurpuhastus, sügisel lehtede koristus. Kalmistutel teostati järgmisi töid: hooldamata haudade võsast puhastamine/tähistamine, ohtlike okste eemaldamine, niitmine, hekkide lõikus ja hooldus, prügivedu, kaevude korrashoid, teede korrashoid, inventari hooldus, hoolduskohustusega haudade hooldamine. Uuendati Vaksali tänava poolset kõnnirada ja vabadussamba kõnniteed.* *Rekonstrueeriti Pauluse koguduse Pärnu maantee kalmistu kiviaed.**Teostati Valuoja oru, Vana - Vaksali tänava ja Vaksali tänava vahelise  haljastu uuendamine (hekkide noorendamine, oja ja paisjärvede veetaimestikust ja setetest puhastamine).**Linna avalikel aladel (alleed, pargid jm haljasalad) viidi läbi vastavalt vajadusele puude ja põõsaste hoolduslõikust, puude raiet ning muid arboristitööid.*2.1.1.6. Koos huvirühmadega korteriühistute ja kogukondade ettevõtmisi toetava programmi „Õue- ja haljasalad korda“ põhimõtete väljatöötamine ja programmi käivitamine*Programmi „Õue- ja haljasalad korda“ ei algatatud.**2019. aastal viidi läbi konkurss „Kaunis Viljandi“, mille eesmärgiks on Viljandi linna elanike, ettevõtjate ja institutsioonide kaasamine Viljandi linnaruumi visuaalselt kaunimaks muutmisse. Konkursi parimad selgitati välja kolmes kategoorias – pereelamud ja ridaelamuboksid või nende rühm, korterelamud ja ühiskondlikud hooned ning äri- ja tootmishooned. Hinnati haljastust, üldist heakorda, väikevormide olemasolu, nende seisukorda ja sobivust ning muude kujunduselementide olemasolu ja sobivust.*  |
| **Alaeesmärk** |
| **2.1.2. Kaunid ja avatud veekogud** |
|  | **Peamised tegevused** |
| 2.1.2.1. Viljandi järve (Viiratsi ujumisala, Paadimehe ujumisala, Huntaugu ujumisala, sõudebaasi ujumisala) veetaimestiku niitmine |
|  | *2019. aastal teostati veetaimestiku niitmist Viljandi järvel ja Paala järvel kokku 3,4 ha suurusel alal*.  |
| 2.1.2.2. Järveäärsete vaadete avamine |
|  | *Viljandi järvele vaadete avatuna hoidmiseks teostati aruniidul niitmistöid.* |
| 2.1.2.3. Paala järve ja Ugala tiigi korrashoid, Valuoja oja kallaste puhastamine  |
|  | *2019. aastal teostati kaasava eelarve võitnud ideena Paala järve ülemise osa puhastamine sinna kogunenud setetest ja taimestikust.* *Valuoja oja puhastati setetest ja taimestikust.* |
| 2.1.2.4. Rannapromenaadi planeerimis- ja ehitustööde jätkamine |
|  | *2019. aastal töid ei teostatud.* |
| 2.1.2.5. Viljandi järve maastikukaitseala kaitsekorralduskavas ettenähtud hooldustööde läbiviimine |
|  | *2019. aastal teostati Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimine aastatel 2018-2019 raames* k*aitsekorralduslike tegevustena elupaikade ja puhkekohtade hooldustöid Närska mäe piirkonnas, Paadimehe piirkonnas, Männimäe alal, Huntaugu ning järve ja terviseraja vahelisel alal. 3.3 ha suurusel alal teostati ülepinnaline niitmine ja alade võsast puhastamine.*  |
| 2.1.2.6. Harrastuskalastajatele püügivõimaluste tagamine, kalavarude suurendamine*2019. aastal asustati Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimine aastatel 2018-2019 raames 1000 haugimaimu Viljandi järve.**Keskkonnainvesteeringute Keskuse kalanduse programmist eraldati toetus 2 paadisilla paigaldamiseks Viljandi järve kaldale, et parandada harrastuskalastajate püügitingimusi. Paadisillad paigaldatakse 2020. aasta kevadel.* |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **2.1.3. Hooldatud ja puhta elukeskkonnaga linnaruum** |
| **Peamised tegevused** |
| 2.1.3.1. Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni edasine rakendamine*Jäätmeveo teenuste kontsessioonileping on sõlmitud Viljandi Linnavalitsuse ja AS Eesti Keskkonnateenused vahel. Viljandi Linnavalitsus andis 06.02.2017 korraldusega nr 50 AS-ile Eesti Keskkonnateenused teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks ja vedamiseks kogu Viljandi linna haldusterritooriumil perioodiks 01.04.2017 – 31.03.2020.**Riigihanke „Korraldatud jäätmevedu Viljandi linnas“ (viitenumber 217284) alusel andis Viljandi Linnavalitsus 03.02.2020 korraldusega nr 51 AS-ile Eesti Keskkonnateenused teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks ja vedamiseks kogu Viljandi linna haldusterritooriumil perioodiks 01.04.2020 – 31.03.2022.*2.1.3.2. Heakorrakonkursside korraldamine*„Värvid linna 2019” konkursil anti välja:** *3 konkursi „Värvid linna 2019” peapreemiat a´ 320 eurot koos emailmärgi „Värvid linna 2019”ja Viljandi rae tunnuskirjaga,*
* *7 preemiat a´ 200 eurot ja Viljandi rae tunnuskiri;*
* *2 emailmärki „Värvid linna 2019”ja Viljandi rae tunnuskiri uusehitiste äri- ja tootmishoonete grupis;*
* *2 raamatut „Eesti kaunis kodu 2019“ ja Viljandi rae tunnuskiri;*
* *3 Viljandi rae tunnuskirja valminud, rekonstrueeritud või korrastatud hoonete eest.*

*2019. aastal viidi läbi konkurss „Kaunis Viljandi“, mille eesmärgiks on Viljandi linna elanike, ettevõtjate ja institutsioonide kaasamine Viljandi linnaruumi visuaalselt kaunimaks muutmisse. Konkursi parimad selgitati välja kolmes kategoorias – pereelamud ja ridaelamuboksid või nende rühm, korterelamud ja ühiskondlikud hooned ning äri- ja tootmishooned. Hinnati haljastust, üldist heakorda, väikevormide olemasolu, nende seisukorda ja sobivust ning muude kujunduselementide olemasolu ja sobivust.* *„Kaunis Viljandi“ konkursil anti välja:** *2 „Kaunis Viljandi 2019“ emailmärki koos 100 € preemia kinkekaardina ja Viljandi rae tunnuskirjaga;*
* *1 „Kaunis Viljandi 2019“ emailmärk ja Viljandi rae tunnuskiri;*
* *3 100 € preemiat kinkekaardina ja Viljandi rae tunnuskiri;*
* *8 Viljandi rae tunnuskirja koos raamatuga „Kaunis Kodu 2019“;*
* *9 Viljandi rae tunnuskirja.*

2.1.3.3. Koostööprojektide koostamine ja ellu rakendamine Viljandi Jäätmejaama arendamiseks (seadmete uuendamine – autokaal, jäätmepress, piirdeaia rajamine, platsi asfalteerimine, ühisveevärgi- ja –ühiskanalisatsiooniga liitumine)*Koostööprojekt Viljandi Jäätmejaama arendamiseks ei teostunud, kuna toetusmeedet 2019. aastal ei avanenud.**Viidi läbi kogumiskampaania, mille jooksul said linnaelanikud Viljandi jäätmejaamas ära anda suurjäätmeid, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada kogumismahutisse. Lisaks suurjäätmetele oli koostöös taaskasutusorganisatsiooniga Humana Estonia jäätmejaamas võimalik kampaania perioodil tasuta üle anda taaskasutuskõlblikud riided ja need uuele ringile suunata.*2.1.3.4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava realiseerimine*Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava rakendamine toimus plaanipäraselt. Kava aastateks 2015-2027 on kinnitatud 29. oktoobril 2015. a.*2.1.3.5. Linna avalike alade heakorra parendamine, ülelinnaline tasuta aia- ja haljastusjäätmete vedu*Kevadel ja sügisel toimus ülelinnaline aia- ja haljastusjäätmete vedu ning aastavahetuse järgselt jõulukuuskede kogumisring.**Avalike alade heakorra parendamiseks koostati haljastu arengukava lisana uued hooldusnõuded, mille alusel Viljandi Linnahooldus teostab alates 2019. aastast avalike haljasalade hooldust.*2.1.3.6. Jäätmete liigiti kogumise võrgustiku arendamine*Viljandi linna territooriumile on paigutatud jäätmete liigiti kogumiseks 61 segapakendi konteinerit ja 26 paberpakendi konteinerit.*2.1.3.7. Keskkonnateadlikkuse tõstmine elanikkonna hulgas*Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks on täiendatud Viljandi linna kodulehte jäätmeinfo osas ning on lisatud kaart, kuhu on märgitud Viljandi linnas asuvate pakendikonteinerite asukohad. Samuti on ajakirjanduse vahendusel jäätmealaseid probleeme esile toodud ja sorteerimise vajalikkusest räägitud. Keskkonnaspetsialist on võtnud osa ja rääkinud prügi sorteerimisest Viljandimaa Tarbijakaitse ühingu poolt korraldatud infopäeval Sakala keskuses ja Metsaklubisse kuuluvate pensionäride kokkusaamisel.**Lasteaedadesse ja koolidesse on paigaldatud prügi sorteerimisjaamad koos vastavate juhistega, mis suunab prügi sorteerimisharjumusi lasteaia lastel ja töötajatel.* *Kehtestatud on Viljandi linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mis määrab nõuded, kuidas reovee kohtkäitlussüsteeme rajada, õigesti kasutada jne.* *Elanikele on jäätmekäitluse alast teavet edastatud Linnalehes.* |
| **Alaeesmärk** |
| **2.1.4. Väärtusi eksponeeriv, huvipakkuv ja turvaline linnaruum** |
| **Peamised tegevused**2.1.4.1. Vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamine linnaruumis*Lasteparki ehitati Rotary klubi eestvedamisel linna ja kohalike ettevõtjate koostööna pump-track rada. Uuendati* Lastepargi *pump-track*i raja ümber kulgev rattaring,*Lossimägede lambaaedikus jätkati karjatamisperioodil lammaste karjatamist.* *Linnaruumi paigaldati pargipinke.* 2.1.4.2. Purskkaevude ja pargimööbli hooldamine, renoveerimine või uuega asendamine*Viljandi Linnahoolduse poolt kaardistati linnainventari remonttööde vajadus ja asendust vajav linnainventar. Linnaruumi paigaldati 10 uut pinki ja 18 uut prügikasti,  teostati vanalinna pinkide, sildade, treppide iga-aastane hooldus (värvimine, õlitamine, remont ja vajadusel uuendamine). Hooldati (remonditi, õlitati, värviti jms) silla piirdeid jm linnainventari, korrastati Trepimäe vaheplatvorme, teostati paisude ülevaatus ning bussipaviljonide remonttööd ja pesemine. Korraldati purskkaevude hooldust, paigaldati ja eemaldati Paala järve värviline purskkaev. Hooajaliselt paigaldati välikäimlad (mai – oktoober).  Renoveeriti Laidoneri platsi purskkaev,  paigaldati 2 jalgrattahoidjat.*2.1.4.3. Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvate väärtuslike hoonete rekonstrueerimise toetamine restaureerimistoetuste abil*Linn eraldas ajalooliste hoonete restaureerimiseks restaureerimistoetusi ja –preemiaid. Restaureerimistoetusteks eraldati 18600 eurot.* 2.1.4.4. Kaasaegse valgustuslahenduse kasutamine linnavalgustuses*2018. aastal teostati aktsiaselts Viljandi Veevärk poolt Ühtekuuluvusfondi tänavavalgustuse taristu renoveerimise programmi vahenditest ebaefektiivsete või amortiseerunud valgustite asendamine kaasaegsete valgustitega. Vahetati välja 640 valgustit. Projekti tulemusel väheneb oluliselt tänavate valgustamisele kuluv energia, paranes tänavate valgustus ja liiklusohutus.**Linnaruumi paigaldati jõulukujunduse elemendid ja jõuluvalgustid ning osteti uusi maapinnale paigaldatavaid valgustusega jõuludekoratsioone ja tänavavalgustuspostidele paigaldatavaid valgustusega postidekoratsioone.* 2.1.4.5. Peaväljaku ja kesklinna avaliku ruumi kaasajastamine.*Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas linna 2,72 miljoni euro suuruse taotluse Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamiseks läbi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumus on 3 200 161,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 480 024,15 eurot ja toetus maksimaalselt 2 720 136,85 eurot. Projekti raames on abikõlbulikud alad Vabaduse plats, sh Vabaduse plats 4 parkla koos juurdepääsuteega (abikõlblik 50% ulatuses), Tasuja puiestee ja Tallinna tänava (alates Tartu tänava ristmikust (k.a.) kuni Vabaduse platsini), Vaksali tänava (Tallinna tänava ja Kaalu tänava vahelises lõigus) alad ning Vana-Vaksali tänava rekonstrueerimine koos parkimisalade ja kõnniteede väljaarendamisega. Tööde teostamine toimub 2020. aastal.*2.1.4.6. Mänguväljakute rajamine ja korrastamine sh Lastepark*Viljandi Linnahoolduse poolt uuendati randade ja mänguväljakute liivaalasid ning teostati jooksvalt remonditöid.**Lasteparki ehitati Rotary klubi eestvedamisel linna ja kohalike ettevõtjate koostööna pump-tracki rada.* *Valuoja orus valmis mängulinnak, kuhu paigaldati turnimis- ja mänguatraktsioonid ning skateramp.*2.1.4.7. Vabadussõjas langenute mälestuse jäädvustamine*2019. aastal töid ei ole teostatud. Vabadussõjas langenute mälestusmärgi asukoha vabastamine ja aluse rajamine toimub Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamise projekti raames 2020. aastal.*2.1.4.8. Nimeliste pinkide programmi väljatöötamine ja rakendamine*Viljandi raekoja ümbruses asuvatele istepinkidele paigaldati 2018. aastal metalltahvlid, millel on kirjas enne Teist maailmasõda ametis olnud linnapeade nimed. Raekoja roosiaia pingid said iseseisvumiseelsete linnapeade nimed, kelleks olid Ewald Heinrich Schöler, August Wilhelm Boström, Ludwig Julius Werncke, Max Eduard Schöler, Otto Moritz Alexander von Engelhardt ja Mats Nõges. Raekojaesise lipuväljaku pinkidele paigaldati Eesti esimese iseseisvusperioodi aegsete linnapeade nimesildid. Need linnapead olid Karl Grau, Gustav Talts, August Maramaa, Reinhold Simon, Jaan Vares ja Albert Vilms.* *Töötati välja nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted sh nimeliste pinkide paigaldamine.* 2.1.4.9. Turvalisuse tagamine linnaruumis*Viljandi Linnahoolduse poolt kaardistati vajalike remonttööde ja asendust vajava linnainventari olukord. Teostati vanalinna pinkide iga-aastane hooldus (värvimine, õlitamine, remont ja vajadusel uuendamine). Hooldati (remonditi, õlitati, värviti jms) silla piirdeid jm linnainventari, korrastati Trepimäe vaheplatvorme, teostati paisude ülevaatus ning bussipaviljonide remonttööd ja pesemine. Korraldati purskkaevude hooldust. Parkides ja haljasaladel eemaldati murdunud, kuivanud ning ohtlikke puid ja oksi, likvideeriti tormikahjustusi.. Vanale kalmistule ja Metsakalmistule paigaldati valvekaamerad.**Viljandi linna supluskohtades (Viljandi ja Paala järvede rannad) on suplushooajal tagatud rannavalve teenus.*  |
| **Alaeesmärk** |
| **2.1.5. Kvaliteetne ja turvaline tänavavõrgustik** |
| **Peamised tegevused**2.1.5.1. Tänavate seisundi parandamine pindamise ja remondi abil*Pindamistöid teostati kokku 54 127 m2 ning asfalteerimistöid kokku 3 000 m2.* *Olulisemad asfalteerimise tööd olid Tallinna ja Tartu tänavatel, pindamistöid teostati üle linna. Kokku sai värskema katte pindamistööde või asfalteerimise näol ligi 40 tänavalõiku. Lisaks teostati kõikidel tänavatel löökaukude remonti.* 2.1.5.2. Tänavate rekonstrueerimise kava elluviimine sh linna peatänavate uuendamine*2019. aastal rekonstrueeriti Pärnu maantee Planeedi ja Vaksali tänavate vahelisel lõigul. Teostati tänavakatendi ja tehnovõrkude (vesi, reovee- ja sajuveekanalisatsioon, sidekanalisatsioon ning raudteerajatised) ehitustöid maksumusega 1 065 112 eurot.*2.1.5.3. Tänavate märgistuse iga-aastane uuendamine ja liikluskorraldusvahendite hooldamine*Tänavate märgistust teostati kokku 2020 m2 ulatuses peamiselt linna peatänavatel. Töö hõlmas ülekäiguradade, suunanoolte ning joonte märgistamist. Uuendati ligi 100 liiklusmärki.*2.1.5.4. Kõnniteede rekonstrueerimine (prioriteet koolide ja lasteaedadeni viivate kõnniteede korrastamine)*Kõnniteedest remonditi või ehitati Suur-Kaare tänava kõnnitee Viljandi Paalalinna Koolist kuni Kauge 32 majani, Loode tänava jalgratta- ja jalgtee, Leola tänava kõnnitee lõigul Nurme tänav kuni Leola 49 kinnistu, Viljandi Jakobsoni Kooli esine kõnnitee ja ülekäigurada, Viljandi Lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone läheduses asuv Riia maantee 19 parkla ja kõnnitee, Riia maantee 7 esine kõnnitee, Uue ja Kooli tänava ristmik, Keskuse tänava kõnnitee ning Riia maantee 99-101 bussipeatus ning jalgratta- ja jalgtee.**Lisaks mainitutele valmisid uued kõnniteed ka Pärnu maanteel sealse tänavaehituse käigus.*2.1.5.5. Jalg- ja jalgrattateede ülelinnalise võrgustiku rajamine sh kergliiklustunneli ehitamine Jakobsoni tänavale*Pärnu maantee rekonstrueerimisega rajati 700 meetrit jalg- ja jalgrattateid.*2.1.5.6. Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamine*2018. aastal lõppenud Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamise tööde kogumaksumuseks kujunes 1 827 791,25 eurot ning tööde teostamist toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu 1 121 406,13 euro ulatuses. Tööde käigus rekonstrueeriti osaliselt Pärnu maantee ja Metsküla tee ning täies mahus Pargi, Planeedi ja Tähe tänav. Ehitati tänavate katendid, veetrassid, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsioon ning tänavavalgustusrajatised.*2.1.5.7. Tingimuste loomine ohutuks liiklemiseks*2019. aastal ehitati 2 ülekäigurada Riia maanteele.**Bussipeatustesse paigaldatakse hiljemalt 2020. aasta mai lõpuks uued paviljonid. Uued bussiootepaviljonid tulevad järgmistesse peatustesse: Kauge, Suur-Kaare, Paalalinna kool 1, Paalalinna kool 2, Lääne, Turg 1, Turg 2, Bussijaam, Raamatukogu 1 Raamatukogu 2, Kantreküla, Teatri, Huntaugu, Viljandi Jakobsoni Kool, Männimäe, Reinu tee, Kösti, Viljandi Kesklinna Kool, Maramaa, Muusikakool, Metsakalmistu 1, Metsakalmistu 2, Vabaduse plats 1, Vabaduse plats, Ugala, Raudteejaam (paigaldamine pärast 21.11.2022), Planeedi ja Kirikumõis (paigaldamine pärast 2024. aasta detsembrit). Viimaste peatuste hilisemad paigaldusajad on seotud struktuuritoetuste saamisel seatud nõuetega.*2.1.5.8. Järveotsa arendusalale tänavate ja tehnovõrkude ehitamine*Järveotsa arendusalal alustati 2019. aastal 1. etapi tänavate ja tehnovõrkude (vesi, reovee- ja sajuveekanalisatsioon, pumpla, sidekanalisatsioon, elektrivõrk ning tänavavalgustus) väljaehitamist, mis on eelduseks elamurajooni ekspluatatsioonile. Rajatakse tänavad ja tänavavalgustus ning tagatakse valmisolek elektrivõrgu, telekommunikatsiooniteenustega ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Tööd valmivad 2020. aasta septembris.*2.1.5.9. Parklate planeerimine ja rajamine*2019. aastal rajati parklaid Pärnu maantee rekonstrueerimistööde mahus.* |
|  |  |   |   |   |
| **Alaeesmärk** |
| **2.1.6. Korras linnavara** |
| **Peamised tegevused** |
| 2.1.6.1. Linna kinnisvara haldamise tarkvara arendamine*2018. aastast kasutab kinnisvara haldusamet registritarkvarana Archibusi ning töövoogude juhtimiseks Alldevice tarkvara, mis võimaldab efektiivset suhtlust hoone kasutaja, teenusepakkuja ning kinnisvara haldusameti vahel.*2.1.6.2. Linnavara haldamine, korrashoid ja parendamine*Viljandi linna haldusalas on 77639,2 m² kinnisvara, millest 64694,2 m² moodustab omandis olev vara, 6907,6 m² välja üüritud vara, 4338 m² sisse renditav vara ning kasutusest maas on 1699,4 m². Omandisse kuuluvad haridus-, laste-, huvi- spordi- ja kultuuriasutuste hooned. Samuti moodustab märkimisväärse osa kogu portfellist elu- ja mitteeluruumid ehk korterid.* *Välja renditavast varast suuremad objektid on Viiratsi alevikus asuv Lastekodu tn 6 ja Viljandi linnas asuv Musta tee 22a.* 2.1.6.3. Linnale kuuluvate amortiseerunud ja kasutuseta hoonete lammutamine ning territooriumide heakorrastamine (sh Järveotsa arendusalal olevad endised militaarehitised, Vabaduse plats 6 hoone)*2018. aastal lammutati Järveotsa arendusalal lagunenud ja kasutuseta hooned aadressidel Riia maantee 103, Riia maantee 97, Tuisu tänav 2, Tuisu tänav 2, Tuisu tänav 2, Tuule tänav 2, Vaikuse tänav 14, Vaikuse tänav 2, Vaikuse tänav 5 ja Päikese tänav 5.**2019. aastal eemaldati arendusala territooriumil võsa, juuriti kännud ning tasandati mullavallid. Likvideeriti tööde käigus välja tulnud masuudimahuti.**Vabaduse plats 6 hoone lammutatakse 2020. aasta suvel.* 2.1.6.4. Tehnovõrkude renoveerimine *Pärnu maantee rekonstrueerimistöödega, mille kogumaksumus oli 1 065 112 eurot teostati tänavakatendi ja tehnovõrkude (vesi, reovee- ja sajuveekanalisatsioon, sidekanalisatsioon ning raudteerajatised) ehitustöid.**Järveotsa arendusalal alustati 2019. aastal 1. etapi tänavate ja tehnovõrkude (vesi, reovee- ja sajuveekanalisatsioon, pumpla, sidekanalisatsioon, elektrivõrk ning tänavavalgustus) väljaehitamist, mis on eelduseks elamurajooni ekspluatatsioonile. Rajatakse tänavad ja tänavavalgustus ning tagatakse valmisolek elektrivõrgu, telekommunikatsiooniteenustega ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Tööd valmivad 2020. aasta septembris.**Aktsiaselts Viljandi Veevärk uuendas 485 meetri ulatuses veetorustikke. Mäe, Väike, Uus ja Lembitu tänavatel rekonstrueeriti olemasolevaid trasse ning Vabarna tänavale ehitati 66 meetrit uut trassi. Mäe tänavale ehitati 100 meetri ulatuses uus sademeveetorustik.**Uus tänavalgustus ehitati Kalvi ja Roo tänavale ning väikeses mahus Lembitu puiesteele, üksikud valgustuspunktid paigaldati Toome, Kraavi tänavatele ja Lasteparki. 2019. aastal lisandus 30 uut valgustuspunkti. Kaasaegsete valgustitega asendati 30 amortiseerunud valgustit.*2.1.6.5. Linnale kuuluva mittevajaliku kinnisvara võõrandamine *Võõrandati 4 Viljandi linnale kuuluvat kinnistut ja 4 korteriomandit. Seati hoonestusõigus 14 kinnistule, s.h. 9-le elamukrundile Järveotsa arendusalal.* |

|  |
| --- |
| **3. Kultuur, sport ja vaba aeg** |
|  |  |  |  |  |
|  | **2018. a tegelik** | **2019. a eeldatav** | **2019. a tegelik** |
| **Peaeesmärk** |
| **3.1. Viljandi on tugevate kultuuritraditsioonidega ja atraktiivse kultuurieluga linn** |
| **Tulemusnäitajad** | **Tulemusväärtused** |
|  **Loomestipendiumi eelarve kasv %** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **3.1.1. Aastaringselt toimuvad heatasemelised kultuuriüritused** |
| **Peamised tegevused** |
| 3.1.1.1. Kultuurivaldkonna maineürituste järjepidev toimumine ning kõrge kvaliteedi tagamine*Viljandi linn korraldas 2019. aastal kõrgel tasemel Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamise, suurjooksu ümber Viljandi järve, Viljandi Hansapäevad, Viljandi linna sünnipäevasündmused. Maine tagamine toimus ka läbi sotsiaalmeedia.* *Lisaks toetas linn järgmiste suursündmuste toimumist:** *Tudengite teatripäevad*
* *Õpetajate teatrifestival Sillad*
* *Öölaulupidu*
* *Mulgi rattamaraton*
* *Viljandi vanamuusika festival*
* *Noore tantsu festival*
* *Bash 2019*
* *Sõuderegatt "Viljandi paadimees"*
* *Viljandi pärimusmuusika festival*
* *Keskaja päevad*
* *Erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu*
* *Lõikuspidu ja Etnokulp*
* *Viljandi linnajooks*
* *Eesti meistrivõistlused akadeemilises sõudmises*
* *Viljandi kitarrifestival*
* *Viljandi käsitöömess*
 |
| 3.1.1.2. Viljandi linnale oluliste tähtpäevade tähistamine |
| *Olulistest tähtpäevadest tähistati:** *Eesti Vabariigi 101. aastapäeva – toimus kontsertaktus teatris Ugala ning traditsioonilised välisündmused (tänujumalateenistus, iseseisvusmanifesti ettelugemine, ühine pärgade asetamine Johan Laidoneri ratsamonumendile, jõustruktuuride näitus ja perepäev Viljandi lauluväljakul, jms)*
* *emadepäeva*
* *lastekaitsepäeva*
* *jaanipäeva ja võidupüha*
* *taasiseseisvumispäeva*
* *Viljandi linna 736. sünnipäeva*
* *isadepäeva*
* *esimest adventi advendiküünla süütamisega Vabaduse platsil*

*Mitmete sündmuse korraldamisel kaasati vabatahtlikena Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudengeid.*3.1.1.3. Kultuurisündmuste aktiivne tutvustamine ja reklaam meedias |
|  | *Sündmusi tutvustati internetiportaalide kaudu (visitviljandi.ee, kultuurikava.ee, kultuur.info), linna enda ning ka allasutuste kodulehtede kaudu.* *Kord kuus ilmus Linnaleht. Peale selle kajastati sündmusi sotsiaalmeedias (sh Facebook sündmused), linnapildis olevatel plakatitel ja flaieritel. Kohalikus meedias (peamiselt ajaleht Sakala) artiklite või kuulutustena. Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) erinevates kanalites kajastati sündmusi valikuliselt. Valiku tegijaks oli ERR.*  |
| **Alaeesmärk** |
| **3.1.2. Viljandi kultuurielu on jätkusuutlik ja arenev** |
| **Peamised tegevused**3.1.2.1. Toetused kultuuriorganisatsioonidele ja -kollektiividele aastaringse tegevuse tagamiseks ja arendamiseks* *Kultuurivaldkonna tegevustoetusi jagati 22 organisatsioonile summas 139 350 eurot*
* *Kultuurivaldkonna projektitoetusi jagati 51 projektile summas 47 328 eurot*
* *2019. aastal anti välja 21 loomestipendiumit, kokku 8150 euro väärtuses*

*Peale tegevus- ja projektitoetuste oli organisatsioonidel võimalik rentida linna poolt hallatavaid ruume ning kultuuri- ja spordirajatisi soodustingimustel.* *Sündmuste ja tegevuste toetamine toimus läbi tegevus- ja projektitoetuse ning vajaduspõhiselt. Kodanikuühiskonda toetavate organisatsioonide rahaline toetus on välja toodud kultuuriorganisatsioonide toetuse sees. Samuti tehti kodanikualgatustega tihedat koostööd, aidates neid lisaks rahale tööjõuga (Sakala Keskuse tehniline meeskond, Viljandi Avatud Noortetoa meeskond, Viljandi Linnahooldus) või muul viisil*.3.1.2.2. Kollektiivide/organisatsioonide juhtide koolitamine ja nõustamine*Kultuuri- ja noorsootööspetsialist nõustas rahataotluste esitamisel, aruannete koostamisel ning avalike sündmuste lubade taotlemisel. Samuti aitas ta taotlejatel leida täiendavaid fonde või rahastajaid.**Enne tegevustoetuste tähtaega toimus koolitus-infopäev MTÜ-dele ja muudele organisatsioonidele, kus tutvustati tegevus- ja projektitoetuse andmise korda ning õpetati täitma toetuse taotlemise vormi. Samuti anti nõuandeid projektide kirjutamiseks ning juhiseid eelarvete koostamiseks. Kasutusel on Viljandi linna iseteeninduskeskkond Spoku (*[*https://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/spoku\_viljandi/?back\_url=*](https://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/spoku_viljandi/?back_url=)) *kaudu on võimalik esitada taotlusi elektrooniliselt.* 3.1.2.3. Osalemine vabariikliku ja maakonna laulu- ja tantsupidude traditsiooni jätkamisel*Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist ning abilinnapea kuuluvad nii vabariikliku kui maakonna laulu- ja tantsupeo korraldamise komisjoni.* 3.1.2.4. Huvi- ja üldhariduskoolide õpilaste kaasamine linna kultuuriürituste läbiviimisel*Õpilasi ja kollektiive kaasati linna sündmuste läbiviimisel.**Viljandi Kunstikooli õpilaste eestvedamisel toimus 2019. aasta maikuus teist aastat järgemööda linnas uudne kunstisündmus Kunstikompott. Viljandi Kunstikooli gümnaasiumiastme õpilased, kes on läbinud Kunstikooli põhiõppe, näitasid üles loomingulisust, initsiatiivi, ettevõtlikkust ja julgust uudse avaliku sündmuse korraldamisel, mis andis tunnistust turvalisest (emotsionaalselt turvaline keskkond annab julguse oma mõtteid jagada ning samuti proovida ja eksida), arendavast ja õpioskusi ning loovust toetavast õpikeskkonnast (Kunstikooli kollektiivi tugi sündmuse kavandamisel).**Lastekaistepäeva tähistamine sai alguse Viljandi Paalalinna Kooli algatusest ja kasvas ülelinnaliseks sündmuseks, mis oli osalejatele lauluväljakul tasuta. Männimäe päevad toimusid suuresti Viljandi Jakobsoni Kooli algatusel ja eestvedamisel.*3.1.2.5. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kompetentsi kaasamine uuringute läbiviimisel, koostööprojektide koordineerimisel ja ürituste korraldamisel*Viljandi linna ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia vahelist koostöölepingut uuendati 2018. aastal. Lepingu eesmärk on arendada Viljandi linna ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia vahelisi sidemeid. Koostöövaldkondadeks on nii haridus, teadus ja arendus kui ka kultuur. Viljandi linna koolid on praktikabaasiks üliõpilastele.*3.1.2.6. Avaliku, era- ja kolmanda sektori vahelise ühistegevuse soodustamine*Mitmete traditsiooniliste sündmuste ja tähtpäevade tähistamine toimus koostöös erasektori või kolmanda sektoriga:** *Vabariigi aastapäeva tähistamine toimus koostöös Kaitseliidu Sakala Maleva ja kirikutega*
* *Jaanipäeva korraldati koostöös Viljandi Rannakohvik Bangalo OÜ-ga*
* *Viljandi Hansapäevade korraldamisel tehti koostööd mitmete kohalike MTÜ-dega (näiteks suurim koostöö toimub Bonifatiuse Gild MTÜ-ga) ning kodanikualgatustega (Tule Õue!, Kohvikute ÖÖ)*
* *Viljandi linna sünnipäev toimus koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, mitmete linna allasutuste ning kodanikualgatustega Tule Õue!*

*Toimub koostöö Viljandimaa Arenduskeskusega, et leida rohkem koostöökohti Viljandi linna ja ka maakonna ühingutega. Arenduskeskusega toimub koostöö ka turismi edendamise osas.**Eesti Pärimusmuusika Keskusega on allkirjastatud koostööleping, mis kinnitab linna ja keskuse koostöö järgmiseks kolmeks aastaks. Lepingu kohaselt toetab linn keskuse tegevust ja Viljandi pärimusmuusika festivali korraldamist vastavalt eelarvelistele võimalustele ja Pärimusmuusika keskus korraldab igal aastal Viljandi pärimusmuusika festivali ning viib aastaringselt läbi haridusprogrammi ja sündmusi pärimusmuusika aidas.*3.1.2.7. Viljandi kultuuriorganisatsioonide osalemise soodustamine rahvusvahelistes koostööprojektides sh koostööprojektid hansa- ja sõpruslinnadega*Soodustamine ja toetamine toimus vajaduspõhiselt. Viljandi linnale pakutud koostööprojektides osalemise võimalustest teavitati vastavaid ühinguid. Osalemist ehk transpordi- või muude kulude tasumist toetati projektipõhiselt (tegevustoetus, projektitoetus, loomestipendium).**Viljandi linna kollektiive kaasati Viljandi Hansapäevade programmi kui ka rahvusvahelisi hansapäevi külastatavatesse delegatsioonidesse.* |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **3.1.3. Viljandi kultuuriasutustes on loodud kaasaegsed tingimused** |
| **Peamised tegevused**3.1.3.1. Nukuteatri ruumide renoveerimine ning heli- ning valgustehnika kaasajastamine*Heli ja valgustehnikat ei kaasajastatud.* 3.1.3.2. Viljandi Vana Veetorni arendamine mitmekülgsete võimalustega kultuuriobjektiks*Viljandi Vanas Veetornis toimusid näitused ja kontserdid ning veetorn oli avatud külastajatele vastavalt linnavalitsuse poolt kinnitatud graafikule ja tasule. Väljaspool hooaega oli veetorn kõikidele külastajatele tasuta avatud muuseumiööl ja Viljandi linna sünnipäeval.* 3.1.3.3. Linnagaleriile uute sobivate ruumide leidmine*Viljandi Linnagalerii asub Viljandi linnaraamatukogu III korrusel, kus eksponeeritakse põhiliselt Eesti autorite foto-, kujutava- ja tarbekunstinäitusi. Aastas toimub galeriis veidi enam kui kümme näitust.**Galerii on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel ning sissepääs on tasuta. Galerii jaoks uusi ruume ei otsita.*3.1.3.4. Munitsipaalkultuuriasutuste tegevuse tagamine ja arendamine*Tegevus tagati ja arendustöö jätkus.* *Volikogu kultuurikomisjon vaatas üle Sakala keskuse põhimääruse ning arutas ka milliseid sündmusi peab linn läbi Sakala keskuse linnarahvale korraldama, kas ja millised tasuta, millised piletiraha eest.* *Viljandi linna uue arengukava töörühmades arutati munitsipaalkultuuriasutuste arendamist ning valdkonna edasised tegevussuunad sisalduvad dokumendis* [*Viljandi linna arengustrateegia 2030+ja arengukava 2020-2025*](https://www.riigiteataja.ee/akt/408112019028%26leiakehtiv)*.* |
| **Peaeesmärk** |
| **3.2. Viljandi linnas on loodud sobivad tingimused sportimiseks ja spordiürituste läbiviimiseks** |
|  |  |  |  |  |
| **Tulemusnäitajad** | **Tulemusväärtused** |
|  | **2018. a tegelik** | **2019. a eeldatav** | **2019. a tegelik** |
| **Spordistipendiumi eelarve kasv %** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **3.2.1. Viljandi spordielu on jätkusuutlik ja arenev** |
| **Peamised tegevused**3.2.1.1. Toetused spordiorganisatsioonidele, -klubidele ja harrastajatele aastaringse tegevuse tagamiseks ja arendamiseks * *Spordivaldkonna tegevustoetusi jagati 18 organisatsioonile summas 95 970 eurot*
* *Spordivaldkonna projektitoetusi jagati 52 projektile summas 47 922 eurot*
* *2019. aastal anti välja 28 spordistipendiumit, summas 7 977 eurot*

*Peale tegevus- ja projektitoetuste oli organisatsioonidel võimalik rentida linna poolt hallatavaid ruume ning kultuuri- ja spordirajatisi soodustingimustel vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.*3.2.1.2. Viljandi järv, järveäärne ala ja spordirajatised on erinevate spordialade ja liikumisharrastusega tegelejate aktiivses kasutuses aastaringi*Viljandi järve ümbrus oli igapäevaselt aktiivses kasutuses nii tervisesportlaste kui tavakasutajate seas. Ümber järve kulgevat terviserada kasutati rattasõiduks, jooksmiseks, kepikõnni harrastamiseks, jalutamiseks ning talvel suusatamiseks. Randa rajatud spordiplatsid (korvpall, võrkpall, petank, rannajalgpall jne) olid tihedas kasutuses. Platsidel korraldati suvel mitmesuguseid võistlusi (k.a maakondlikke ja vabariiklikke). Suvehooajal oli igapäevases kasutuses mänguväljak ning paatide laenutamise teenus.* *Rannas korraldati 2019. aastal mitmeid sündmusi, pühapäeviti toimusid ühised aeroobikatreeningud linnarahvale. Viljandi järvel peeti sõudevõistlus “Viljandi paadimees”ning Eesti Karikavõistlused akadeemilises sõudmises. Lisaks toimusid talvised uisu- ning talispordiüritused.**Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamise programmi vahenditega hangiti 2019. aastal tervispordi ja liikumisvõimaluste parandamiseks Viljandi järve äärsel tervisesporditaristul UTV (Utility Task Vechicle) ja hooldusniiduk raja hooldustööde läbiviimiseks ning viidi läbi raja hooldustöid.*3.2.1.3. Spordiürituste ja mitmekülgse sporditöö läbiviimine erinevatele sihtgruppidele*2019. aastal toimus mitmeid erinevaid spordiüritusi, nt ÖÖuisutamine, VLND Viljandi Järve hokiturniir, 60. Jüriööjooks teateorienteerumises, Laste Paala järve jooks, RMK Eestimaa Orienteerumispäevakute Viljandimaa orienteerumispäevak, Eesti Karikavõistlused akadeemilises sõudmises, PPA Kevadolümpia, XXIX Jüri Lossmanni mälestusjooks, Viljandi Regati, EKV IV etapp, Pop-up merekool "Meresõber", Eesti täiskasvanute, veteranide ja parasõudmise MV, Eesti noorte ja U-23 meistrivõistlused jt.*3.2.1.4. Liikumisharrastust soodustavate tegevuste ja programmide läbiviimine*Rahvarohked on jalgratta- ja suusamatkad, järvejooksude ning kepikõnni sari, perespordipäevad, tervisekuu, kampaaniaüritused Terviseradadel, rahvusvaheline lumepäev jt. Viljandis toimuvate rahvaspordispordiürituste osalejate arv järjest suureneb.*3.2.1.5. Koostöös Viljandi vallaga SA Holstre-Polli Vabaajakeskuse tegevuse toetamine*SA Holstre-Polli Vabaajakeskuse arendamist ja tegevust toetati 2019. aastal tegevustoetusega summas 15 000 eurot ja regionaalsete tervisespordikeskuste toetamise programmi kaudu kaasfinantseeringuga summas 10 000 eurot.*  |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **3.2.2. Viljandis on korrastatud spordirajatised** |
| **Peamised tegevused**3.2.2.1. Koolide staadionide ja spordiväljakute korrastamine – Viljandi Paalalinna Kool 2019, Viljandi Jakobsoni Kool 2020, Viljandi Kesklinna Kool 2021*Viljandi Paalalinna Kooli spordiväljakul vahetati välja piirdeaed, rajati multifunktsionaalne mänguväljak, rajati väljaku ümbruse platside ala, ehitati välja valgustus ning hoovõtu ala.**Viljandi Kesklinna Kooli staadionile ehitati multifunktsionaalne palliväljak „Puur“ ja varjualused istumiseks koos vajalike katenditega.*3.2.2.2. Viljandi Spordihoone remont*Spordihoone vana osa viidi vastavusse päästeameti nõuetega. Toimusid ka sanitaarremondi tööd.*3.2.2.3. Välijõusaalide rajamine*Töid ei teostatud.* 3.2.2.4. Vibuväljaku rajamine*Töid ei teostatud.* 3.2.2.5. Huntaugu piirkonna arendamine aastaringseks kasutamiseks tervisespordi- ja vaba aja alana*Detailplaneering on kehtestatud. Eestvedajaks on MTÜ Viljandi Lumepark.* 3.2.2.6. Rannajalgpalliväljaku rajamine*Töid ei teostatud.* 3.2.2.7. Aerutamisbaasi rekonstrueerimine*Töid ei teostatud.* 3.2.2.8. Viljandi Jakobsoni Kooli ujula remont*Viljandi Jakobsoni Kooli ujulas teostati vajaduspõhist sanitaarremonti ning ujulat hoitakse käigus.*3.2.2.9. Viljandi järvele sõudekanali rajamine*Sõudestaadioni rajamise eeltööd on peatunud Keskkonnaameti vastuseisu tõttu.* 3.2.2.10. Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi tegevuses osalemine veekeskuse arendamise eesmärgil*Viljandi linn alustas Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi likvideerimist.*3.2.2.11. Viljandi järveäärsele alale jalg- ja jalgrattateede rajamine*Teostati järveäärse ala jalg- ja jalgrattateede hooldustöid.* 3.2.2.12. Viljandi Spordikeskuse Paala viilhalli remont*Viljandi Paalalinna kergejõustikuhallis uuendati põrandakatet. Pandi maha 1215 ruutmeetrit uut katet, millel saavad treenida paljude spordialade harrastajad. Tööde maksumus oli 66 600 eurot, lisaks tehti hallis 3400 euro eest siseviimistlustöid.**1999. aastal valminud Paalalinna kergejõustikuhallis on sportlaste kasutada 50 meetrine jooksurada koos tõkkemärgistusega ning kõrgus- ja teivashüppeala. Hallis on võimalik mängida ka tennist ning võrk- ja saalijalgpalli. Põrandakatte uuendamise käigus lisati kaugushüppekasti kõrvale liiva kogumiskast, mis aitab spordisaali põranda puhtana hoida.*3.2.2.13. Viljandi järveäärse polüfunktsionaalse spordiväljaku arendamine*Valmis projekt polüfunktsionaalse spordiväljaku rajamiseks. Teostamine ootab rahastust.*3.2.2.14. Tenniseväljakute uuendamise toetamine*2018. aastal toetati tenniseväljakute rajamist 200 000 euroga.* |
|  |  |  |  |  |
| **4. Haridus ja noorsootöö** |
|  |  |  |  |  |
|   | **2018. a tegelik** | **2019. a eeldatav** | **2019 tegelik** |
| **Peaeesmärk** |
| **4.1. Haridusvõrgu erinevate astmete koostöös on igal Viljandi elanikul osalusvõimalus elukestva õppe süsteemis** |
|  |  |  |  |  |
| **Tulemusnäitajad** | **Tulemusväärtused** |
| **Lasteaiakoha soovijatest koha saanute %** | 100% | 100% | 100% |
| **Lastesõime koha soovijatest koha saanute %** | 100% | 100% | 100% |
| **Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust** | 99% | 99% | 99% |
|  |  |  |  |
| **Huvitegevuses ja -hariduses osalevate laste osakaal laste arvust põhikooli astmes** | 86,1% | 90% | 93% |
| **Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate poolt täidetud ametikohad %** | koolides 96% lasteaedades 95% | 99% | 100% |
|
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **4.1.1. Kõigil haridustasemetel on võrdsed võimalused õppe- ja kasvatustööks kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas****Peamised tegevused** |
| 4.1.1.1. Viljandi Männimäe lasteaia energiatõhususe edendamine*Viljandi Lasteaia Männimäe projekteerimis- ja ehitustööd teostati meetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ elluviimise kaudu 2018. aastal. Toetuse summa oli 434 037 eurot ning tööde lõppmaksumus 1 109 048,40 eurot.Lasteaia hoonele rajati soojatagastusega ventilatsiooni- ja küttesüsteem, soojustati hoone sokkel, seinad ja pööning, vahetati välja kõik välisuksed ja aknad, renoveeriti sooja vee süsteem, elektripaigaldis uuendati ja ehitati osaliselt ümber. Hoone katusele paigaldati päikeseelektrijaam.*4.1.1.2. Viljandi Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone rekonstrueerimine ja energiatõhususe edendamine*Viljandi Lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone energiatõhususe edendamise töödega alustati 2019. aastal. Meetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ raames eraldatud toetuse summa on 481 133,52 eurot. Tööde eeldatav kogumaksumus on 3,57 miljonit eurot ning tööd lõpetatakse 2020. aasta mais.*4.1.1.3. Viljandi Paalalinna Kooli õppehoone rekonstrueerimine*2019. aastal lõpetati Viljandi Paalalinna Kooli õppehoone rekonstrueerimistööd. Töid kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Koolivõrgu korrastamine“ alategevusest „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“summas 3 116 714,46 eurot. 2019/20 õppeaastat alustas Viljandi Paalalinna Kool rekonstrueeritud ja kaasaaegselt sisustatud õppehoones.* 4.1.1.4. Lapsehoiuteenuse toetamise jätkamine *Toetamine jätkub ja vastavalt kehtivale korrale toetati kolme Viljandi linnas tegutsevat lapsehoiuteenuse pakkujat (OÜ Lapsehoiuteenused, OÜ 17 Kevadet, 2 rühma Jaani lastemajas).*4.1.1.5. Vajaduspõhine sobitusrühmade loomine lasteaedades*Sobitusrühmi luuakse vajaduspõhiselt.* 4.1.1.3. Lasteaedade toitlustamise põhimõtete muutmine 2018 septembrist*2018. aastal viidi läbi ühishange lasteaedade ja koolide toitlustaja leidmiseks ning sõlmiti hankeleping teenuse osutajaga perioodiks 01.08.2018-31.07.2023.* 4.1.1.7. Lasteaedade ja koolide õpikeskkonna ajakohastamine ja arendamine*Õpikeskkondade asjakohastamine toimub põhimõttel: kõigepealt avariilised teemad, seejärel majanduslikku efekti andvad tööd ning viimasena esteetilise tööiseloomuga tööd.**Viljandi Lasteaia Männimäe 3 tualeti ja kahe trepikoja remonttööd, Viljandi Kaare Kooli ühenduskoridorile värkema ilme andmine, Viljandi Jakobsoni Kooli tööõpetuse klassi aspiratsiooni süsteemi rajamine ning esimeste klasside ja koridoride viimistlustööd. Viljandi Lasteaia Karlsson ühe rühma ja riietusruumi sanitaarremonttööd. Viljandi Kesklinna Kooli tehnoloogiamaja tüdrukute käsitööklassi keskkonna parendamine. Viljandi Kesklinna Lasteaia kaks õppehoonet said kiiged ning teostati Mesimumm õppehoone sõimerühma viimistlustöid.* 4.1.1.8. Lasteaedade mänguväljakute pidev seire, hooldus ja uuendamine*2019. aastal kinnisvara haldusameti poolt koostatud Viljandi linna lasteaedade mänguväljakute arengukava annab ülevaate Viljandi linna munitsipaallasteaedade mänguväljakute olukorrast ja annab üldised põhimõtted, mille alusel toimub lasteaedade mänguväljakute arendamine ning eelarveliste vahendite planeerimine ja sihtotstarbeline kasutamine.*4.1.1.9. Koolide töö- ja tehnoloogiaõpetuse klasside õpikeskkonna parendamine*Koolide töö- ja tehnoloogiaõpetuse klasside õpikeskkonda parendati vajaduspõhiselt.*4.1.1.10. Tehnoloogiaõppe arendamine koostöös ettevõtjatega ja teiste koostööpartneritega *Projektipõhiselt kaasati ettevõtjaid ja koostööpartnereid tehnoloogiaõppe arendamiseks. Toetati Taibukate Teaduskooli tegevust, kes omakorda tegi koostööd ettevõtjate ja teaduasutustega. Erinevate projektide kaudu täiendati tehnoloogiaõppe vahendeid ja viidi läbi projekte, huviringe ning õppekavalisi tegevusi.**Viljandi Kaare Kool tegi koostööd Viljandi Kutseõppekeskusega eelkutseõppe läbiviimisel. 9. klassi õpilased viibisid nädala eelkutseõppe praktikal Viljandi Kutseõppekeskuses. Tutvuti erinevate erialadega ja osaleti õppetöös.* 4.1.1.11. Lapsekeskse õppe- ja kasvatustöö rakendamine ja arendamine, ühelt haridustasemelt teisele paindliku ja sujuva ülemineku toetamine*Projektipõhiselt viidi läbi tegevusi huvi- ja üldhariduskoolide õppekavade lõimimiseks. Lasteaia ja koolide õpetajad tegid iga-aastaseid ühisüritusi (lastevanemate koosolekud, õpetajate kohtumised, koolide külastused) kooliminevatele lastele ja nende vanematele. Viljandi linna põhikoolid tegid koostööd Viljandi Gümnaasiumi ja maakonna kahe kutseõppeasutusega oma tegevuse tutvustamiseks ja erinevate ühiste tegevuste läbiviimiseks.**Viljandi Lasteaias Krõllipesa toimusid kooliminevate laste vanemate koosolekud koos I klassi õpetajaga. Toimus piirkonna kooli juhtkonna kohtumine lasteaedade juhtkondadega teemal „Paindlik üleminek lasteaiast kooli“. Kevadel toimusid lasteaia mõlemas õppehoones koosolekud koostöös linnavalitsuse dokumendispetsialistiga.**Ette valmistamisel on projektitaotlus „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Viljandi linna üldhariduskoolides“, mille tegevustega luuakse Viljandi linna üldhariduskoolides juurde tingimusi ja võimalusi haridusliku erivajadusega õpilastele õppima asumiseks elukohajärgse üldhariduskooli tavaklassi ning eeldusi haridusliku erivajadusega õpilaste sujuvateks üleminekuteks üldharidussüsteemist järgmistele haridustasemetele.*4.1.1.12. Laste ja noorte tervislike eluviiside kujundamine ja tervise väärtustamine*Kõik linna lasteaiad ja koolid on liitunud mitmete üle-eestiliste liikumistega: Tervist edendavad lasteaiad ja koolid, Kiusamisest vaba lasteaed ja kool. Lasteaedades ja koolides toimuvad vastavasisulised seminarid ja ühisarutelud. Huvikoolid viivad läbi erinevaid temaatilisi projekte ja tegevusi.* *Viljandi Huvikool on liitunud rahvusvahelise Rohelise kooli programmiga, mille üheks valdkonnaks on tervise väärtustamine ja tervislike eluviiside kujundamisega.*4.1.1.13. Kaasaaegse õppemetoodikate rakendamine ning õppekavade arendamine*Koostöös Rajaleidja Keskuse ja tugispetsialistidega püütakse järjepidevalt leida arenguliste erivajadustega lastele sobilikud lahendused õppekavade valikul ja kohandamisel. Põhikoolide ja huvikoolide õppejuhid ja loovainete õpetajad on koostanud ühiseid ainekavu ja rakendatakse mõlema koolitüübi potentsiaali.* *Asutused kujundasid ja arendasid õpikeskkonda vastavalt laste- ja õpilaste vajadustele. Tegemist on pideva protsessiga.**Viljandi Lasteaias Krõllipesa on soetatud ja õppe- kasvatustegevustes kasutusele võetud erinevad digivahendid. Rakendatakse erinevaid aktiivõppe metoodikaid – projektiõpe, õuesõpe, tervisekasvatus, lisaks juba tegutsevatele rühmadele liitus 2 rühma „Kiusamisest vabaks“ metoodikaga.* *Viljandi Kunstikooli esindajad osalevad Eesti Kunstikoolide Liidu eestveetaval lastekunstikoolide raamõppekava uuendamise protsessis.**Koostöös Viljandi Gümnaasiumiga on soetatud projektipõhiselt liikuv labor, mida saavad loodusainete tundides kasutada nii Viljandi Jakosboni Kooli kui ka Viljandi Paalalinna Kooli õpilased ja õpetajad.*4.1.1.14. Siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine *Haridusasutused osalesid mitmetes erinevates linna, maakondlikes, üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides. Kõik linna lasteaiad ja koolid on liitunud mitmete üle-eestiliste liikumistega: Tervist edendavad lasteaiad ja koolid, Kiusamisest vaba lasteaed ja kool. Osaletakse Maanteeameti liiklusohutusalates, Päästeameti tuleohutusalastes, Politsei- ja Piirivalveameti jt. ametite poolt läbiviidavates ennetusprogrammides.**Viljandi Huvikool liitus 2019 a. rahvusvahelise keskkonnaprogrammiga Roheline kool. Lisaks jätkuvad koostööprojektid rahvusvahelistes laagrites osalemisel ja korraldamisel.*4.1.1.15. Mitmekesiste õppesuundade ja erinevate õppevormide kaudu õpilaste individuaalsete võimete arendamine*Õpilastel oli võimalus osaleda Taibukate teaduskooli tegevuses, olümpiaadidel, A. Maramaa matemaatikaülesannete lahendamise võistlustel, mitmetes teadusagentuuuri jt. kaasaegseid õppemetoodikaid arendavate asutuste ja organisatsioonide projektides jne. Koolides ja lasteaedades toimivad huviringid ning lisaks toimuvad erinevad projektid ja tegevused vastavalt haridusasutuste plaanile ja kavadele. Tegemist on pideva protsessiga.**Individuaalseks toetamiseks rakendatakse Viljandi Lasteaias Krõllipesa vajadusel oskuste õppe metoodikat.**Viljandi Täsikasvanute Gümnaasium on e-õppe rakendamise eestvedaja vabariigis. Õpilaste arv koolis on hüppeliselt kasvanud.*4.1.1.16. Infotehnoloogia erakõrgkooli toimimisele kaasa aitamine*Cleveron AS juures alustas 2019. aastal tegevust ettevõtte vahenditest rahastatav erakõrgkool Cleveroni Akadeemia. Koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor avati rakenduskõrghariduse robootikatarkvara arenduse õppekava, kus kõrgharidusõpe on põimitud praktikaga ettevõtte arendus- ja tootmisüksustes Viljandis. Rakendusliku kõrghariduse õppekava maht on 180 EAP ning kestab 3 aastat.*  |
| **Alaeesmärk** |
| **4.1.2. Õppe- ja kasvatustöös on lapsekeskne, mille tagavad vajaduspõhised tugisüsteemid** |
| **Peamised tegevused**4.1.2.1. Nõustamisteenuse pakkumine koostöös Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna ja Viljandimaa Rajaleidja Keskusega*2018. aastal tegevust alustanud Viljandi Päevakeskuse laste- ja perede osakonda on koondatud ühise juhtimise alla linna haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuste osutamine ning valdkondadega seonduva ennetustöö tegemine. Spetsialistid pakuvad lastele, noortele ja lapsevanematele ning nendega tegelevatele spetsialistidele kvaliteetseid ja mitmekülgseid nõustamisteenuseid - psühholoogiline, eripedagoogiline, logopeediline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine. Osakonnas töötab 24 tugispetsialisti: 8 eripedagoogi, 5 logopeedi, 6 psühholoogi ja 5 sotsiaalpedagoogi.**Jätkub koostöö Viljandimaa Rajaleidja Keskuse spetsialistidega.**Oktoobris 2019 avati koostöös SA Lapse Heaolu Arengukeskus Perepesa (Posti 24 ruumides), kus toimub universaalne nõustamine ja tegevused peredele lapseootuse ajast kuni lapse kooliminekuni.*4.1.2.2. Vajaduspõhise psühholoogi ja perenõustaja teenuse võimaldamine*Psühholoogi ja perenõustaja teenuseid saavad abivajajad kas koolides, Viljandi Päevakeskuse laste- ja perede osakonnas või Viljandimaa Rajaleidja Keskuses. Perenõustamine on korraldatud ja toimunud koostöös sotsiaalameti vastava ala spetsialistide Ja laste ja perede osakonna kaudu.*4.1.2.3. Vajaduspõhine abiõpetaja ja/või tugiisiku rakendamine*Lasteaiad ja koolid said vastavalt vajadusele koostöös sotsiaalametiga kasutada tugiisikuteenust. Koolide struktuuri on vastavalt vajadusele suurendatud abiõpetajate ametikohtade lisamisega.*4.1.2.4. Pikapäevarühmade töö soodustamine koolides*Koolides toimus vastavalt vajadusele töö pikapäevarühmades. Koolide poolt pakutavad pikapäevarühmade mahud on kooskõlas lapsevanemate soovidega ja piisavad.*4.1.2.6. Õpetajakoolituste võimaldamine laste erivajaduste (sh andekus) märkamiseks ja tegevuste rakendamiseks*Lasteaiad ja koolid võimaldasid oma töötajaile vastavasisulisi koolitusi ja analüüsid koolitusel saadud teadmiste rakendamist igapäevatöös. Haridus- ja kultuuriameti ja sotsiaalameti koordineerimisel viidi mitmeid ülelinnalisi koolitusi, kaasates ka huvikoolide õpetajaid.*4.1.2.7. Karjäärinõustamissüsteemi rakendamine ja arendamine*Lisaks tugispetsialistide karjäärialasele nõustamistööle kasutasid koolid ka Viljandi Rajaleidja Keskuse vastava ala spetsialistide teenuseid. Osaleti erinevates maakondlikes ja riiklikes programmides.* |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **4.1.3. Huvikoolides on õpilasele turvaline, arendav ja õpioskusi ning loovust toetav õpikeskkond. On loodud võimalused erinevatel tasanditel mitmekülgse huvitegevuse ja kvaliteetse huviharidusega tegelemiseks** |
| **Peamised tegevused**4.1.3.1. Kvaliteetse õpi- ja töökeskkonna tagamine Viljandi linna huvikoolides*Õpikeskkondade ja töökeskkonna asjakohastamine toimub põhimõttel: kõigepealt avariilised teemad, seejärel majanduslikku efekti andvad tööd ning viimasena esteetilise tööiseloomuga tööd.**Kunstikooli õppehoones paigaldati tuletõkkeuksele automaatlukustuse süsteem (uks sulgub reageerides valjule helile nagu tulekahju häiresignaal), mis võimaldab pidevalt avatud asendis hoida raske ukse, mis paikneb õpilaste teel õpperuumidesse, samas säilitades turvalisuse.**Viljandi Kunstikoolis arendati õpilaste vabaaja ruume: kujundati senisest veel enam loomingulisi tegevusi soosiv õpilaste puhkeruum joonistamisseina ja ajutiste näituste tahvliga ning hubane õpilasköök. Kunstikooli õpikeskkonda arendati fotostuudio rajamisega, uue tööde eksponeerimissüsteemi sisse seadmise ja tööde kuivatuskappide hankimisega. Kunstikooli töökeskkonda parendati tehniliste uuenduste teel: osade arvutite ning koopiamasina välja vahetamine, uue avalduste esitamise süsteemi kasutusele võtmine.* *Viljandi Kunstikoolis arendati foto-, video- ja animatsiooniõppe võimalusi. Fotostuudio ülesseadmiseks tehti 2018. augustis koolimajas ümberkorraldusi, võimaldamaks eraldi ruumi stuudio jaoks. Varaaida rahastuse toel ja kooli oma vahenditest soetati täiendavat õppeotstarbelist inventari. Korraldatud on vähemalt kaks animatsioonikursust igal aastal, lisaks üks videokursus. Fotograafiatundide arv nädalas tõusis 2019/2020 õppeaastal kuuelt kümnele tunnile nädalas.* *Viljandi Huvikooli male- ja tantsuklassi põrandad renoveeriti ja tehti värskenduskuur seinetele. Varaaida projektitoetuste toel kaasajastati 2018.a. tantsuklassi (uus valguspark, tantsupõrand ja stanged seintele) ja 2019.a. kaasajastati maleklassi (interaktiivne tahvel, projektor ning rahvusvaheline maleprogramm. Riikliku programmi (huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus) toel arendati moto- ja mehhatroonikaringi tehnilist baasi.* 4.1.3.2. Koostöös Viljandi Kesklinna Kooliga õuesõppeklassi ehk avatud õpperuumi loomine kooli kõrval olevale haljasalale*Viljandi Huvikool ja Viljandi Kesklinna Kool osalesid ühise ideega 2019.a kaasava eelarve konkursil ning esitatud idee sai linnaelanikelt enim hääli ja viiakse ellu 2020. aastal. Koolide kõrvale rajatakse madalseiklusrada, sensomotoorne õpperada ning lava ja paigaldatakse lauad ja pingid õuesõppeklassi tarbeks.*4.1.3.3. Huvitegevust ja huvihariduse teenust pakkuvate institutsioonide tegevuse toetamine ja arendamine*Riikliku programmi (huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus) kaudu loodi täiendavaid võimalusi HEV noortele, arendati LTT valdkonda ning selle tegevusi ning korraldati erinevaid koolitusi sõltumata omandivormist nii eelkooliealistele kui ka kooliealistele lastele.*4.1.3.4. Uuringuvormi väljatöötamine, mis annab laiemad võimalused huvihariduse ja -tegevuse analüüsimiseks ja optimeerimiseks *2017 ja 2018 rakendati haridus- ja kultuuriameti poolt välja töötatud uuringuvormi. Võimalikult mitmekülgse uuringuvormi välja töötamine on pidev protsess. Osaliselt on omapoolseid tegevusi teostanud ka Eesti Noorsootöö Keskus. Uuringuvormi ja -mudeli arendamine jätkus ka 2019. a.*4.1.3.5. Erivajadustega lastele suunatud huvitegevuse võimaluste laiendamine*Erivajadustega lapsed osalesid huvitegevuses nii koolide huviringides kui huvikoolides. Riikliku programmi (huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus) raames loodi mitmeid täiendavaid võimalusi HEV noortele osalemiseks huvihariduses ja -tegevuses.**Viljandi Huvikool ja Viljandi Kaare Kool viisid läbi ühisprojekti draamaõppes. Erivajadustega lapsed osalesid huvitegevuses nii koolide huviringides kui huvikoolides. Riikliku programmi (huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus) käivitamine 2017. aasta septembrist lõi täiendavaid võimalusi HEV noortele osalemiseks huvihariduses ja -tegevuses.**Viljandi Kunstikool korraldas Viljandi Kaare Kooli õpilastele keraamikaringi ning Viljandi Jakobsoni Kooli HEV laste huviringile kunstikooli tutvustava õpitoa. Kunstikooli õpetajad on osalenud mitmel täiendkoolitusel, mis keskenduvad HEV lastega töötamisele, sh üks koolitus kunstiteraapia võtete kasutamisele, järk-järgult edendades kooli võimekust töötada erivajadustega lastega.**Jätkus varasem koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Viljandi Kaare Kooli vahel. Akadeemia üliõpilased viibisid praktikal Viljandi Kaare Koolis, osalesid aktiivselt õppetöös ja viisid läbi mitmeid huvitavaid üritusi klassides ja koolis.**Viljandi Huvikoolis toimusid 2018-2019. a. riikliku programmi (huvitegevuse ja –huvihariduse täiendav toetus) motoringis käivatele HEV noortele individuaalõpitoad treeningrajal sõitmiseks ning töökojas õppetegevusega süvendatult tegelemiseks.*4.1.3.6. Psühholoogiliste ja eripedagoogiliste koolituste korraldamine huvikoolide õpetajatele*Huvikoolides on koolitusplaanid, milles arvestatakse ka psühholoogiliste ja eripedagoogiliste kursustega. Korraldati lisaks ka üle linnalisi koolitusi, mida koordineeris ja finantseeris haridus- ja kultuuriamet.* *Viljandi Kunstikooli töötajaid osales nii haridus- ja kultuuriameti korraldatud koolituspäevadel kui ka kunstiteraapia koolitusel Tallinnas.*4.1.3.7. Üld- ja huvihariduse lõimimise ja VÕTA (Varasema Õppimise ja Töökogemusega Arvestamine) rakendamine ja arendamine*Üldhariduskoolid arvestavad vastavalt võimalustele huvikoolis õppivate laste töötulemusi loovtööde sooritamisel, mis aitavad optimeerida õpilaste koormust.**Viljandi Kunstikool korraldab 2019/2020 õppeaastal loovtöö kursuse, mille raames saavad Viljandi põhikoolide 8. klasside õpilased tegeleda üldhariduskooli kohustusliku õppekava osa – loovtöö – valmimisega. Tegemist on arhitektuurifotograafiale keskenduva kursusega, milles kunstikooli poolt on õpilastele fotograafiaalane juhendamine ning võimalused oma tööde väljaprintimiseks ja näituse ülesseadmiseks, põhikoolide poolt on aga loovtöö tekstilise osa juhendamine. Kursusel osaleb nii kunstikooli põhiõppe õpilasi, kes saavad kunstikooli põhiõppe õppekavas oleva fotograafia kursuse raames tegeleda üldhariduskooli tarvis loovtöö teostamisega, kui ka uusi liitujaid, kes saavad väljaspoolt üldhariduskooli täiendavat juhendamist ja võimalusi (nt kunstikooli inventari kasutamise näol) oma loovtöö teostamiseks.**2018-2019.a. toimusid Huvikooli ja Viljandi Kesklinna Kooli alg- ja põhiastme õpilastele lõiminguõpitoad kunsti-, käsitöö-, tehniliste oskuste-, muusika-, tantsu ja male valdkonnas.**2019.a. tantsu ja matemaatika ning looduse valdkonna lõimingu võimaluste välja töötamine ja rakendamine üldhariduskooli algklasside õpetajatele.*4.1.3.8. Huvikooli hoone renoveerimine õpikeskkonna parendamiseks ning tehnika- ja loodusalaste huviringide arendamine *Riikliku programmi (huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus) raames loodi täiendavaid võimalusi loodus- ja täppisteaduste alaseks tegevuseks. Loodi mitmeid uusi huviringe ja täiendati tehnilist baasi.**2019. a. renoveeriti huvikooli male- ja tantsuklassi põrandad ja seinad.* |
| **Alaeesmärk** |
| **4.1.4. Haridusasutustes töötab motiveeritud ja pädev personal** |
| **Peamised tegevused** |
| 4.1.4.1. Süstemaatiline rahulolu-uuringute korraldamine ja analüüs haridusasutustes |
|  | *2018. aastal alustas SA Innove koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga koolides ja lasteaedades rahuloluküsitluste läbiviimisega. See on riiklik üldhariduskoolide rahulolu-uuring, millega kogutakse andmeid erinevate osapoolte kooliga rahulolu ja sellega seotud tegurite kohta. Saadud kokkuvõtteid kasutatakse haridusasutuste töö kavandamisel (arengukavade koostamisel, tegevuskavade koostamisel ja täiendamisel).*  |
| 4.1.4.2. Aasta õpetaja, noore õpetaja ja teeneka õpetaja jätkuv tunnustamine |
|  | *Aunimetustega tunnustati erinevates kategooriates ja valdkondades lasteaiaõpetajaid, üldhariduskoolide õpetajaid, huvikoolide õpetajaid ja -treenereid.*  |
| 4.1.4.3. Töötajate individuaalse arengu võimaldamine ning motivatsiooni tõstmine personalipoliitika arendamise teel |
|  | *Haridusasutustes rakendati töötajate motiveerimist ja tunnustamist läbi personalipoliitika.* |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **4.1.5. Elukestva õppe võimalused on seostatud erinevate põlvkondade ja linna arenguvajadustega** |
| **Peamised tegevused** |
| 4.1.5.1. Piirkonnakeskse elukestva õppe võimaluste arendamine läbi kombineeritud õppevormide*Viljandi Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium osaleb projektis „Teisel ringil targaks Viljandimaal 2“, mis on suunatud.madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomisele tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamisele. Projekt viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel ning kestab kuni 31.08.2020.a.**E-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas) on muutnud õppetöö mitmekesisemaks ja aktiivsemaks. Õppekorralduse paindlikkus on oluliselt mõjutanud õpilaste arvu kasvu täiskasvanute tasemehariduses.**Viljandi Kunstikool korraldab regulaarselt lühikursuseid täiskasvanutele (2019. aastal toimusid fotograafiakursus ning kalligraafia algkursus ja edasijõudnute kursus) ning pakub õppeaasta vältel iganädalaselt võimalust osaleda maali- ja keraamikaateljeedes.* |
| 4.1.5.2. Regulaarsete infovahetuse ümarlaudade ja seminaride korraldamine elukestva õppe teemadel*Linn osales aktiivselt täiskasvanu õppija koolitustega seotud ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel vastavate teabepäevade ja koolituste korraldamisega. Täiskasvanud Õppija Nädala raames toimusid koolituspäevad erinevatel teemadel: e-õppe tutvustamine jms*. |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **4.1.6. Õppe- ja kasvatustöö toetab tarka ja jätkusuutlikku majandusmudelit ning edendab tehnoloogia kasutuselevõttu ja tundmaõppimist õppeprotsessi käigus** |
| **Peamised tegevused** |
| 4.1.6.1. IKT ja LTT õppe kvaliteedi tõstmine linna üldhariduskoolides*Uuendamisele kuulusid 4 aastat vanad arvutid koolides ja lasteaedades. Osaleti HITSA erinevates programmides, sh. rajati arvutivõrk Viljandi Paalalinna Kooli.*4.1.6.2. Haridusasutuste IKT kaasajastamine ja arendamine vastavalt ühiskonna muutuvatele nõudmistele ja vajadustele. Digipädevuse rakendamine ainevaldkondades.*Koolid ja lasteaiad on liidestatud dokumendihaldussüsteemiga Amphora.* *Ülelinnaliselt koordineeriti koolidele IKT vahendite soetamist ja uuendamist. Haridusasutuste töötajad osalesid aktiivselt erinevate programmide kaudu* *pakutavatel koolitustel ja infoseminaridel.**Viljandi Lasteaed Krõllipesa õpetajad osalesid koolitustel ja koolitasid ka ise nii Viljandi kui teiste maakondade õpetajaid IKT valdkonnas.* *Kaardistati linna allasutuste IT olukord ja valmistati ette IT teenistuse loomine 2019 aasta lõpul.*4.1.6.3. IKT-, ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalaste ainevõistluste korraldamine koostöös teiste organisatsioonidega*Toimusid koolidevahelised IKT-alased ainevõistlused. Osaleti EAS-i poolt korraldatud noortele suunatud ettevõtlikkust arendavates ja propageerivates programmides (lasteaiad, koolid, noorteühendused).*  |
| **Peaeesmärk** |
| **4.2. Viljandi linna noored tunnevad end turvaliselt ja väärtustatuna ning saavad oma ideid ellu viia** |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **4.2.1.Viljandi noorsootöö on innovaatiline ja süsteemne** |
| **Peamised tegevused**4.2.1.1. Koolivaheaja tegevusprogrammide järjepidevuse tagamine (laagrid, õpilasmalev, erinevad projektid jne)*Toimusid töömalev ja linnalaagrid, koolivaheaegade programmid ja projektid Linnaraamatukogus ning Viljandi Avatud Noortetoas (väljasõidud noortele, trennid, töötoad, kohtumised külalistega). Kevad- ja sügisvaheajal koondati Viljandi linna lastele ja noortele suunatud sündmuste ja kursuste info ühise vaheaja kavana. Koostöös Viljandimaa Arenduskeskusega toimusid juunis linnalaager Viljandi Avatud noortetoas ja augustis Viljandimaa noorte suvepäevad Veneveres. Lisaks toimusid tegevused Pärimusmuusika Aidas ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemias (avatud uste päeva programm.).*4.2.1.2. Mobiilse noorsootöö arendamine ja süsteemne rakendamine (sh erinevate projektide läbiviimine linnaruumis)*Erinevatel linna sündmustel on rakendatud kutsuvat noorsootööd, tutvustades Viljandi Avatud Noortetoa ja huvikoolide pakutavaid võimalusi, eesmärgiga teavitada noori ning kutsuda neid noortetuppa.**Kuigi Noorte Tugila programmi raames on käidud ka tänaval, siis praegu seda tehtud pole, kuna mobiilne noorsootöö vajab suuremat inimresurssi ja väga teadlikku lähenemist, et seda süsteemselt rakendada.*4.2.1.3. Noorsootöö koostöövõrgustiku tugevdamine *Koostöövõrgustik on kokku kutsutud järjepidevalt Viljandi LV haridus- ja kultuuriameti eestvedamisel. Selle raames külastatakse erinevaid noortevaldkonnaga tegelevaid organisatsioone. Koostöövõrgustiku on enda ümber loonud ka Noorte Tugila programm. Viljandi linna laste- ja noortega töötajatele on edastatud üleskutse osaleda koolivaheaja programmis. Viljandi linna huvihariduskoole ja teisi asutusi kaastakse ülelinnaliste sündmustel (EV aastapäev, emadepäev, lastekaitepäev, Hansapäevad, Viljandi linna sünnipäev, isadepäev). Lastekaitsepäeva korraldamisel olid Viljandi Avatud Noortetoa partenriteks Viljandi Paalalinna Kool ja ettevõtjaid ühendav liikumine „Meie olemegi Viljandi“.**Viljandi Avatud Noortetuba on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige ja osaleb Eesti Noorsootöö Keskuse algatustes.*4.2.1.4. Noorte ettevõtlikkuse suurendamine koolituste, toetuste, nõustamiste, erinevate projektide ning programmide abil*Toimus tegevus haridusasutustes, osaleti erinevates projektides (ka rahvusvahelistes) ja programmides. Noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks on Viljandi Noortevolikogu juures projektikonkurss VANT48 (põhineb Osterwalderi ärimudelile ja Garage48 meetodile), et anda noortele toetust nende ideede elluviimise.**Läbi Viljandimaa Arenduskeskuse juhitud Noorte Ettevõtlikkuse arendamise programmi on Viljandi Avatud Noortetoas toimunud erinevaid noortele suunatud tegevusi nagu “Rõõmsatujuõhtu”, linnalaager, Viljandimaa noorte suvepäevad, heategevussündmus „Küpsetame piparkooke“.* *Viljandi Avatud Noortetoas on noorte omaalgatusi projektide kirjutamisel ja sündmuste läbi viimisel. Selle näideteks on Kunstikompott, BMX võistlus ja workshop, Ideeviit programmist rahastatud vaimse tervise konverents „Terviseviidad“ ja noortekoolitus „Korraldaja .Õigus. Autor“, Viljandi Noortevolikogu projektifondist rahastatud Viljandi Avatud Noortetoa siseskate-pargi ümberehitamine ja „Kogukonna koosOLEK“ . Noortepäeval toimus erinevaid projektifondide esindajate eestvedamisel ideedekorje ja juhendamine.**Viljandi linna tegevus- ja projektitoetuse kaudu toetati Viljandi linna noortele suunatud haridus- ja noorsootöö valdkonna tegevusi. 2019. aastal toetati 22 tegevust summas 13 563 eurot.*4.2.1.5. Mängu- ja spordiväljakute, ekstreemspordiväljakute turvalisuse ning korrashoiu tagamine ja arendamine*Väljakuid korrastati ja arendati vajaduspõhiselt ning vastavalt rahalistele võimalustele.*4.2.1.6. Noorte kaasamine sõprus- ja hansalinnade projektidesse, rahvusvaheliste kontaktide ja projektide toetamine*Sõprus- ja hansalinnade projektide korraldustiimi kaasati noorte esindajad. Suuremate sündmuste puhul töötati koostöös noortega välja eraldi noortele suunatud tegevused või programmid.* *Noorteprojekte toetati projektipõhiselt. Toetati nii nõustamisega kui rahaliselt kas linnaeelarvest või Viljandi Noortevolikogu projektikonkursi kaudu.**Viljandi Avatud Noortetoa noorsootöötajad on osalenud erinevatel rahvusvahelistel noorsootöötajate koolitustel. Viljandi Avatud Noortetuba on SA Archimedes Noorteagentuuri rahvusvahelise noorteinfo partner ja viib läbi erinevaid infotegevusi.*4.2.1.7. Noortekollektiivide pidev kaasamine linna kultuuriürituste läbiviimisel*Noorte kollektiive kaasati maineürituste, sündmuste, tähtpäevade ja pidulike vastuvõttude läbiviimisel. Noori kaasati nii korralduse ja esinejate osas kui ka abijõuna.*  |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **4.2.2. Viljandi noored on aktiivsed ja vastutustundlikud kodanikud** |
| **Peamised tegevused**4.2.2.1. Noorte omaalgatuslike projektide toetamine*Noorte omaalgatuslikke projektide toetati läbi Viljandi Noortevolikogu projektikonkursi, mis toimus kaks korda aastas. Samuti toetati noorsootööalaseid projekte projektitoetusega, kuhu saavad oma projekte saata ka noored.* *2019. aastal said Viljandi Noortevolikogu projektikonkursil toetust järgmised noorte omaalgatuslikud projektid :** *Gümnasistide nädala korraldamine.*
* *Kunstiinimeste loodud platvormi loomine uutele tegijatele.*
* *Kolme põhikooli vahelise viievõistluse korraldamine.*
* *BMX-i rahvusvahelise võistluse ja workshopi korraldamine.*
* *Lemmikloomadega kohviku korraldamine Viljandi Kohvikuööl heategevuslikul eesmärgil.*
* *Muusikakoolile kingitusena omaloomingulise sümfooniaorkestri teose loomine.*
* *Sündmuse „VII Raamaturock“ korraldamine*
* *Viljandi Avatud Noortetoa siseskatepargi ümberehitamine*
* *Noorte suusapäevade korraldamine*
* *Kogukonna KoosOLEKu korraldamine*

*Kokku toetati noorte omaalgatuslikke projekte 9985 euroga.*4.2.2.2. Noorte järjepidev ja süsteemne tunnustamine*Viljandi linna aastapreemiate seas anti välja ka Aasta Noore preemia ja Noore Sportlase preemia. Samuti tunnustati erinevatel tasanditel silmapaistvaid noori vastavalt ettepanekutele.* 4.2.2.3. Noortevolikogu (VNV) töö tõhustamine ja arendamine läbi aktiivse kaasamise planeerimisse, otsustustesse, tegevustesse*Noortevolikogu on aktiivselt kaasatud erinevatesse komisjonidesse ja sündmuste korraldamisse. Samuti on võimalus oma arvamuse avaldamiseks ning eelnõude jms läbivaatamiseks.*4.2.2.4. Noorsootöövaldkonna (sh noorte huvisid, vajadusi ja rahulolu käsitlevate) uuringute järjepidevuse tagamine, tulemuste analüüsimine ja nende aluseks võtmine noorsootöö tegevuste planeerimisel*Haridus- ja kultuuriameti poolt analüüsiti noorte huviharidust ja huvitegevust, viidi läbi asutustesiseseid uuringuid.*4.2.2.5. Jätkusuutliku noorteinfo strateegia ja kaasaegsete struktuuride edasiarendamine, atraktiivsete infokanalite loomine tagamaks mitmekülgse info jõudmise noorteni*Viljandi Avatud Noortetoa noorsootöötajad on läbinud erinevaid noorteinfo koolitusi ja kasutavad sotsiaalmeediakanaleid, kus noored asuvad (Facebook, Instagram). Loodi platvorm Viljandi noorteinfo edastamiseks (*[*www.viljandinoorteinfo.ee*](http://www.viljandinoorteinfo.ee)*). Olulisem noortele suunatud info edastatakse läbi koolide Stuudiumi.*4.2.2.6. Noorte vabatahtlikkuse arendamine koostöös Viljandimaa vabatahtlike keskuse ja teiste organisatsioonidega*Viljandi Avatud Noortetoas on igal aastal Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlik, kes veedab Viljandis 9-12 kuud. Vabatahtlikud on olnud Poolast, Austriast ja Ukrainast. Noortele antakse infot Euroopa Solidaarsuskorpuse vbatahtlikutöö võimaluste kohta.**Viljandi Avatud Noortetoas on mitmed gümnasistid läbinud oma kogukonnapraktikat.*4.2.2.7.Noorsootööalastes riiklikes programmides osalemine (Noorte Tugila)*Viljandi linn on liitunud Noorte Tugila programmiga, mis on mõeldud noortele, kes ei tööta ega õpi nende toetamiseks ning suunamiseks. Programmi eesmärk on noori innustada, motiveerida ja toetada, et nad programmi lõpuks kas töötaksid või õpiksid.* 4.2.2.8. Noorte teavitamise ja nõustamise süsteemi arendamine*Toimusid erinevad koolitused haridus- ja noorsootöötajatele. Noorte nõustamise süsteemi arendamiseks osaleti riiklikus Noorte Tugila programmis läbi mille tehti tõhusat koostööd teiste Viljandi linnas ja vallas noori nõustavate asutustega (Töötukassa, noorsoopolitsei, sotsiaalpedagoogid jne). Viljandi Avatud Noortetoas korraldati erinevaid tervise teemalisi noortekoolitusi.* |
| **5. Sotsiaalne keskkond** |
|  |  |  |  |  |
|   | **2018. a tegelik** | **2019. a eeldatav**  | **2019. a tegelik** |
| **Peaeesmärk** |
| **5.1. Elanikest hooliv linn** |
|  |  |  |  |  |
| **Tulemusnäitajad** | **Tulemusväärtused** |
| **Sotsiaalalal töötajate ühiskoolituste arv** | 0 | 1 | 0 |
| **Linnakodanikele suunatud ennetustööalaste koolituste arv** | 2 | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **5.1.1. Viljandi linnaelanikele on kättesaadavad vajaduspõhised sotsiaaltoetused ja teenused****Peamised tegevused**5.1.1.1. Erinevatele sihtgruppidele vajalike hoolekandeteenuste tagamine (sh Päevakeskuse tegevus, linnaarsti töötasu)*Sihtgruppidele tagati vajalikke teenuseid enam kui 1 625 700 euro ulatuses. Teenused, mida sihtgrupile tagati: hooldusteenused eakatele ja puuetega inimestele, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, lapsehoiuteenus puuetega lastele, varjupaigateenus, sotsiaaltransporditeenus, saunateenus, koduhooldusteenused, puuetega inimeste eluruumide kohandamine jne.*5.1.1.2. Erinevatele sihtgruppidele vajalike toetuste tagamine*Sihtgruppidele tagati toetusi enam kui 368 900 euro ulatuses. Toetused, mida maksti: toimetulekutoetus, sünnitoetus, ühekordsed toetused, hooldajatoetus, hooldekodu kuludes osalemise toetused, matusetoetus jne.*5.1.1.3. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevate MTÜ-de toetamine*Sihtgrupile on eraldati tegevus- ja projektitoetuseid enam kui 79 000 euro ulatuses.*5.1.1.4. Sotsiaalteenuste arendamine, projekti- ja ennetustöö*Sotsiaalvaldkonna arendamine – on osaletud mitmetes piloot- ja koostööprojektides (SM pilootprojektis IFIC, SA Viljandi Haigla koostööprojektis PAIK, SKA pilootprojektis toimetulekutoetuse paberivaba menetlemise rakendamiseks, SA Lapse Heaolu Arengukeskuse pilootprojektis „Perepesa“ jne). On tehtud projekti– ja ennetustööd (projekt „Imelised aastad“, eakate mootorsõidukijuhtide koolitus, linnavalitsuse ametnike koolitused haridusasutuste juhtidel, tugispetsialistidele ja haridusliku erivajaduse koordinaatoritele, sotsiaalteenuste ja toetuste ning muu abi võimaluste tutvustamine perearstidele ja SA Viljandi Haigla personalile jne).* *Projekti „Puuetega inimeste eluasemete kohandamine“ toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest summas 36 857,53 eurot ning teostati 9 puuetega isiku eluasemete kohandused kas liikuvuse või pesemistingimuste parandamiseks.* *Projektile „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas II etapp“ on eraldatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest toetus summas 111073 eurot. Projektiga kohandatakse 27 puuetega isiku eluasemed kas liikuvuse või pesemistingimuste parandamiseks. 2019. aastal teostati tööd 13 eluaseme kohandamiseks.* *Viljandi linn osales üleriigilise projekti „500 kodu korda“ elluviimisel, mille raames teostati töid eluasemete tuleohutuse parandamiseks 10 majapidamises.* *Hasartmängumaksu laekumisest toetatavate väikeprojektide taotlusvoorust rahastati projekt „Sotsiaaltöötajate ja tugispetsialistide kompetentsuse tõstmine“ summas 13 289,40 eurot. Projekti tegevused viiakse ellu 2020. ja 2021. aastal.* *Projekti raames viiakse läbi 3 koolitusprogrammi, mille käigus koolitatakse aasta jooksul laste ja peredega töötavaid spetsialiste eesmärgiga tõsta spetsialistide kompetentse.*5.1.1.5. Turvakodu teenuse osutamiseks ja majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupile elamufondi arendamiseks Leola 12a rekonstrueerimine ja sisustamine *Leola 12a rekonstrueerimistööd on planeeritud teostada kahes etapis. 2018. aastal teostati esimese etapi tööd, milleks oli keldrikorruse rekonstrueerimine. Rekonstrueeritud ruumides pakutakse varjupaigateenust.* *Teise etapi töödeks on planeeritud hoone soojustamine, ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine ja lifti paigaldamine. Teise etapi tööde teostamiseks esitatakse rahastustaotlus 2020. aastal avanevasse kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusamaks muutmise meetmesse.*5.1.1.6. SA Viljandimaa Hoolekandekeskuse juurdeehitus*SA Viljandimaa Hoolekandekeskuse projekteerimistöödega ei ole alustatud.* |
| **Alaeesmärk** |
| **5.1.2. Viljandi linn väärtustab tervislikke eluviise****Peamised tegevused**5.1.2.1. Tervisepäevade, rahvaspordiürituste ja elanikele tervisealaste koolituste korraldamisele, tervisedenduslike projektide koostamisele kaasaaitamine ja toetamine*Rahvaspordiüritusi korraldas Viljandi Spordikeskus (Suurjooks ümber Viljandi järve ja sellele eelnevad lastejooksud, künnipäevajooks, suvised aeroobikatunnid rannas jms.), lisaks toetas Viljandi linn tegevustoetusega või projektitoetusega paljusid rahvaspordiüritusi (pühapäeva rattamatkad, uisumaraton ja uisurada Viljandi järvel, ratturite ühistreeningud, Paala järve laste jooks, Järvejooksude ja kepikõnni sari, Viljandi Noortevolikogu toetab ühist rattasõitu Velo Kulg).**Viljandi linn on ühinenud Tervise Arengu Sihtasutuse projektiga, mille eesmärgiks on kohaliku tasandi alkoholipoliitika ülevaatamine ning alkoholi kahjulike mõjude vähendamiseks tegevuste korraldamine. Seoses projektiga toimusid alkoholi kahjuliku mõju tutvustavad koolitused..**Tervisedenduslikele projektidele aidatakse kaasa ka läbi Viljandimaa Tervisenõukogu, kuhu kuuluvad valdkonna abilinnapea ning kultuuri- ja noorsootöö spetsialist. Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet aitas Pensionäride liidul korraldada sügisest eakate päeva, mille sisu samuti tervisedenduslikke teemasid käsitles.**Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tellimusel on koostatud Viljandimaa tervise- ja heaoluprofiil aastateks 2019-2022, mis hõlmab laialdast informatsiooni maakonna inimeste tervise ja tervist mõjutavate tegurite kohta. Kirjeldatud on Viljandi maakonna inimeste tervisenäitajaid, sotsiaalseid, majanduslikke ning keskkondlikke tegureid. Neid andmeid analüüsides on võimalik tuua välja probleeme ja vajadusi ning pakkuda tegevusi, mis loovad eeldused viljandimaalaste tervise ja heaolu paranemisele.*5.1.2.2. Noorte riskikäitumist vähendavate/ennetavate projektidele kaasaaitamine ja toetamine*2016 aastal ühines Viljandi linn kolme noorte riskikäitumisele tähelepanu pöörava riikliku projektiga.**Viljandi Avatud Noortekeskusega koostöös korraldatakse NEET-noortele (youth neither in employment nor in education or training) suunatud programmi „Noorte Tugila“, mis on mõeldud noortele, kes ei õpi ega käi tööl. Programmiga soovitakse saada noortega kontakt ning läbi motiveerimise ja toetamise jõuda olukorda, kus noor leiab endale töö või soovi edasi õppida.**Koostatud on Viljandi linna laste ja perede heaoluprofiil. Töörühma kuulus üle 30 spetsialisti politseiametnikest meditsiinitöötajateni.*5.1.2.3. Aktiivne osalemine tervist edendavate töökohtade, lasteaedade ja koolide võrgustikus*Kõik linna lasteaiad ja koolid on liitunud mitmete üle-eestiliste liikumistega: Tervist edendavad lasteaiad ja koolid, Kiusamisest vaba lasteaed ja kool. Osaletakse Maanteeameti liiklusohutusalates, Päästeameti tuleohutusalastes, Politsei- ja Piirivalveameti jt. ametite poolt läbiviidatavtes ennetusprogrammides.**Viljandi linna koolid ja lasteaiad on tervist edendavad. Tervisliku toidu osas on lasteaedadel vähe võimalusi ettepanekute tegemiseks toitlustusteenuse pakkujale menüüde muutmiseks.**Tervist edendavate töökohtade kohta Viljandi linnavalitsusel info puudub ning seni on sellealane tegevus olnud peamiselt ettevõtjate endi ning Tervise Arengu Instituudi kanda, kes aktiivselt teavitustööd teeb.* 5.1.2.4. Tervislike eluviisidega elamiseks ja tervislike valikute tegemiseks võimaluste loomine ja sellele kaasaaitamine*Viljandi Linnavalitsuse struktuuris puudub tervisedendusega tegelev ametnik ning vastavasisulist ülesannet jagatud ei ole. Siiski aitab väga palju kaasa riigiasutus Tervise Arengu Instituut, mis oma teavitusprogrammide ja projektide kaudu mainitud tegevusi sisuliselt teeb.*5.1.2.5. Viljandi kesklinna Viljandi Haigla ja perearstikeskuse hoone ehitamise toetamine ning igakülgne koostöö*Viljandi Haigla koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Kinnisvara AS-ga on läbi viinud Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse arhitektuurivõistluse, mille eesmärk oli leida ruumiline lahendus Viljandi kesklinna rajatavale 23 000m² innovaatilisele kompleksile ja haljastusele, mis sobituksid ühtlasi kultuuripealinna miljöösse. Viljandi Linnavalitsuse peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja osales arhitektuurikonkursi žüriis.**Arhitektuurivõistluse võitjateks osutusid DAGOpen OÜ arhitektid Jose A Pavón Gonzalez, Jaan Kuusemets ja Enrique Vallecillos Segovia võistlustööga “Elu”.* *10.06.2019 sõlmiti Viljandi maakonna uue haigla ja tervisekeskuse projekteerimise leping ühispakkujaga DAGOpen OÜ, BAKPAK Architects ning PLANHO CONSULTORES S.L.P.**Hoone eskiisprojekt valmis 2019. aasta sügisel ning sellele järgnes eelprojekti koostamine.**Viljandi kesklinna rajatav 23 000m² suurune innovaatiline kompleks valmib 2023. aastal.* |
| **6. Ettevõtlus** |
|   |  | **2018. a tegelik**  | **2019. a tegelik** |
| **Peaeesmärk** |
| **6.1. Viljandi linnal on hea maine ja soodne ettevõtluskeskkond** |
|  |  |  |  |  |
| **Tulemusnäitajad** | **Tulemusväärtused** |
| **Ettevõtteid 1000 elaniku kohta** |  | **109** |  |
| **Majutuskohtade arv** |  | **15** | **15** |
| **Voodikohtade arv majutusettevõtetes** |  | **795** | **Ca 700** |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **6.1.1. ettevõtluspiirkondades on uute ettevõtete rajamiseks ja olemasolevate laiendamiseks vajalikud tingimused** |
| **Peamised tegevused**6.1.1.1 Linn toetab ja teeb koostööd Viljandimaa Arenduskeskusega, Töötukassaga, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga ja Sihtasutusega Viljandimaa Loomemajanduskeskus*Koostöö eelpool nimetatud organisatsioonidega toimib. Koostööd tehti nii turunduskojas, ettevõtjate ümarlauda korraldades ning samuti erinevate linna sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.*6.1.1.2. Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe programmide algatamine linna koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides (nt õpilasfirmade loomise toetamine koolides ja õpilasfirmade toodete ostmine kingituseks linna külalistele) *Avalike suhete ja turismiamet teeb koostööd Viljandi Gümnaasiumi õpilasfirmadega nõustades neid tootearenduses ja nende tooteid tellides.*6.1.1.3. Ettevõtluspiirkondade arendamine*2018. aastal teostati Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamise tööd, mille kogumaksumuseks kujunes 1 827 791,25 eurot. Töid toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu 1 121 406,13 euro ulatuses. Rekonstrueeriti osaliselt Pärnu maantee ja Metsküla tee ning täies mahus Pargi, Planeedi ja Tähe tänav. Ehitati tänavate katendid, veetrassid, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsioon ning tänavavalgustusrajatised.*6.1.1.4. Ettevõtjate ning ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamisega seonduvate organisatsioonide esindajate (ettevõtlussaadikud või kõneisikud) kaasamine linnadelegatsiooni koosseisu koostööpiirkondade külastamisel, et leida kontakte teiste riikide ettevõtjatega, kellelt saab üle võtta parimaid praktikaid ja lahendusi*Linn kaasas sõpruslinnade ja rahvusvaheliste hansapäevade delegatsioonidesse nii loomemajanduse, kultuurikorralduse kui ka ettevõtluse valdkonna esindajaid.* 6.1.1.5. Ettevõtlusvõimaluste tutvustamine koostööpiirkondade investoritele ja ettevõtlusorganisatsioonidele*2019. aastal ei toimunud linnavalitsuse algatusel ettevõtlusvõimalusi tutvustavat sündmust.*6.1.1.6. Linna ettevõtjate edulugude tutvustamine linnelanikele, mainet kujuanduvatel sündmustel ja avalikus meedias*Ettevõtjate edulugude tutvustamine toimus pidevalt kas läbi linna sotsiaalmeediakanali Facebookis ja Instagramis, linna mainevideote või kajastuste kaudu ajakirjanduses.* *Linn andis välja tiitli „Ettevõtluse edendaja“ ning tunnustas tublisid tegijaid. Korraldati vastuvõtte ja sündmusi just neis kohtades, kus juba toimetavad tublid tegijad.*6.1.1.7. Ettevõtjate ümarlaudade korraldamine*Ettevõtjate ümarlaudu 2019. aastal ei korraldatud.* |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** |
| **6.1.2. Viljandi kui sisemaakuurort, mis on aastaringselt külastatav pärandturismi sihtkoht Eestis ja üks peamisi turismitõmbekeskusi Lõuna – Eestis** |
| **Peamised tegevused**6.1.2.1 Viljandi linn teeb koostööd Viljandimaa turismiettevõtjate ja -organisatsioonidega*Koostöö toimub turismiinfokeskuse ja linna turismiettevõtjate vahel.**Viljandi linn on üks Lõuna-Eesti omavalitsustest, kes allkirjastasid hea tahte lepingu, millega kinnitasid oma huvi ja koostöösoovi pürgida ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks. Viljandi teeb koostööd Tartu 2024 Euroopa Kultuuripealinna toimkonnaga.**Statistikaameti andmetel ööbis 2019. aastal Viljandi linna hotellides ja võõrastemajades 35 434 inimest, kes veetsid siin kokku 68 145 ööd. Aasta varasemaga võrreldes on kasvanud nii kodumaiste kui ka välimaalt pärit külaliste arv, mis kasvasid vastavalt 7 ja 13 protsenti. Paranenud on ka tubade täitumus, mis 2018. aastal oli keskmiselt 35 ja 2019. aastal 39 protsenti.*6.1.2.2. Turundusstrateegia väljatöötamine koostöös ettevõtjate ja kultuurielu korraldajatega*Valmisid Viljandimaa turismi koostööorganisatsiooni loomise strateegilised lähtekohad.*6.1.2.3. Ühisturunduse ja mainekujunduse tõhus ning koordineeritud korraldamine Viljandi linna eestvedamisel*Linna fotopank on täienenud ligi 3000 kõrgekvaliteedilise fotoga, mis on tehtud professionaalsete fotograafide poolt. Need on kasutatavad ühtviisi veebikeskkonnas kui ka paberkandjatel. Viljandi linna uue visuaalse identiteediga kujunduse on saanud suur hulk linna trükiseid, veebikanaleid ja videoid. Valminud on rohkem kui kümmekond suurepärast videoklippi erinevatest sündmustest, erinevatel aastaaegadel, mis jõudsid rohkem kui 150 000 unikaalse vaatajani. Linna peamine sotsiaalmeediakanal Facebook on aastaga jälgijate arvu kasvatanud kokku üle 15 800 inimeseni.**Loodi ametlik nö. rae uudiste edastamise kanal @viljandiraad.*6.1.2.4. Uute majutuskohtade rajamise ja hooajaväliste sündmuste toetamine*Linnavalitsus on toetanud hooajaväliste kultuuri- ja spordisündmuste Viljandisse jõudmist.*6.1.2.5. Viljandi linna viidasüsteemi ja muu turismitaristu arendamine*Igal aastal uuendatakse linnaruumis olevaid linnakaarte.* *Täiendati endise kitsarööpmelise raudtee trassile rajatud Green Railway matkarada tutvustavaid infostende matkaraja alguses Riia mnt. lõpus, Viljandi järve terviseraja ääres ja Viljandi raudteejaamas. Rajale jõudmiseks on paigaldatud suunaviidad liikumiseks raudteejaamast matkarajale.*6.1.2.6. Koordineeritud ja tõhus turismiinfo kättesaadavus*Linna mainekujunduskampaania läbi on välja antud turismitrükiseid ning kajastatud turismiinfot erinevatel valdkonna üritustel ja erinevatele teenusepakkujatele.**Koostöös turismiinfokeskusega anti välja linna kaarte, kajastati turismiinfot erinevates veebiväljaannetes, osaleti Tallinnas Touresti messil, korraldati giidi- ja maasikatuure Viljandi linnas.**Linnavalitsus tegi koostööd erinevate meediaväljaannetega, et reklaamida Viljandit kui turismisihtkohta. 2019. aasta lõpus alustati uue hooajavälise sündmuse Viljandi maitsete nädal korraldamisega koostöös Viljandi toitlustuskohtadega.* |