Додаток

сторінки 23-26 чинної стратегії

**1.5. „Адміністративно-територіальний устрій областіˮ**

*(пропонуємо назву пункту 1.5. стратегії „Адміністративно-територіальний поділ та формування територіальних громадˮ змінити на „Адміністративно-територіальний устрій областіˮ)*

Тернопільська область утворена 4 грудня 1939 року, територія складає   
13,8 тис. кв. км, населення становить 1 021 713 осіб (станом на 1 січня 2022 року).

В області, як і у Західному регіоні в цілому, історично склалася система розселення, при якій значну частку складають малочисельні поселення, причому міське населення складає близько 45 % від загальної чисельності.

До проведення реформи адміністративно-територіальний устрій області складався з 17 районів, 4 міст обласного, 14 міст районного значення, 17 селищ міського типу, 1 селища та 1022 сіл, а система місцевого самоврядування – з 1 обласної ради, 17 районних рад, 18 міських, 17 селищних та 580 сільських рад.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року №482-р затверджено перспективний план формування територій громад Тернопільської області, а від 12 червня 2020 року № 724-р – визначено 55 адміністративних центрів та затверджено території відповідних 55 територіальних громад області (перелік територіальних громад наведено в таблиці 1) .

Постановою Центральної виборчої комісії від 08 серпня 2020 року № 160 на 25 жовтня 2020 року призначено перші вибори відповідних депутатів і голів територіальних громад, які відбулися у визначений термін.

Також Верховною Радою України 17 липня 2020 року було прийнято постанову № 807-IX, згідно якої на території області утворено 3 райони – Кременецький, Тернопільський та Чортківський райони (перелік районів наведено в таблиці 2).

Законом України „Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Україниˮ прибрано радянське регулювання питань адмінтерустрою та, у тому числі, внормовано категорії населених пунктів. У прикінцевих положеннях закону визначено, що населені пункти, які до дня набрання чинності цим законом були віднесені до категорії селищ міського типу, відносяться до категорії селищ, а міста республіканського, обласного та районного значення – до категорії міст.

Таким чином, станом на вересень 2024 року система адміністративно-територіального устрою області складається з 3 районів, 18 міст, 18 селищ та 1022 сіл, а система органів місцевого самоврядування – з 1 обласної ради, 3 районних рад та 55 рад територіальних громад (число адміністративно- територіальних одиниць області наведено у таблиці 3, карта адміністративно-територіальних одиниць у таблиці 4).

Таблиця 1

**Перелік територіальних громад області**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва територіальної громади** | **№ з/п** | **Назва територіальної громади** | **№ з/п** | **Назва територіальної громади** |
| **1** | Байковецька | **20** | Збаразька | **38** | Нагірянська |
| **2** | Бережанська | **21** | Зборівська | **39** | Нараївська |
| **3** | Білецька | **22** | Золотниківська | **40** | Озернянська |
| **4** | Білобожницька | **23** | Золотопотіцька | **41** | Підволочиська |
| **5** | Більче-Золотецька | **24** | Іванівська | **42** | Підгаєцька |
| **6** | Борсуківська | **25** | Іване-Пустенська | **43** | Підгороднянська |
| **7** | Борщівська | **26** | Козівська | **44** | Почаївська |
| **8** | Бучацька | **27** | Козлівська | **45** | Саранчуківська |
| **9** | Васильковецька | **28** | Колиндянська | **46** | Скала-Подільська |
| **10** | Великоберезовицька | **29** | Копичинецька | **47** | Скалатська |
| **11** | Великобірківська | **30** | Коропецька | **48** | Скориківська |
| **12** | Великогаївська | **31** | Кременецька | **49** | Теребовлянська |
| **13** | Великодедеркальська | **32** | Купчинецька | **50** | Тернопільська |
| **14** | Вишнівецька | **33** | Лановецька | **51** | Товстенська |
| **15** | Гримайлівська | **34** | Лопушненська | **52** | Трибухівська |
| **16** | Гусятинська | **35** | Мельнице-Подільська | **53** | Хоростківська |
| **17** | Заводська | **36** | Микулинецька | **54** | Чортківська |
| **18** | Заліщицька | **37** | Монастириська | **55** | Шумська |
| **19** | Залозецька |  |  |  |  |

Таблиця 2

**Перелік районів області**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва району** | **Адміністративний центр** | **Чисельність наявного населення**  **станом на 01.01.2022** | **Площа території району, км²** | **Кількість територіаль-них громад** | **Кількість населених пунктів** |
| **Кременецький** | місто Кременець | 140 063 | 2 635,2 | 8 | 204 |
| **Тернопільський** | місто Тернопіль | 559 357 | 6 164,0 | 25 | 492 |
| **Чортківський** | місто Чортків | 322 293 | 5 025,5 | 22 | 362 |

Таблиця 3

**Адміністративно-територіальні одиниці області**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адміністративно-територіальні одиниці** | | |  | **Система місцевого самоврядування** | | |
| область | – | **1** |  | обласних рад | – | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| райони | – | **3** |  | районних рад | – | **3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| міста | – | **18** |  |  |  |  |
| селища | – | **18** |  |  |  |  |
| села | – | **1022** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| міських територіальних громад | – | **18** |  | міських рад територіальних громад | – | **18** |
| селищних територіальних громад | – | **16** |  | селищних рад територіальних громад | – | **16** |
| сільських територіальних громад | – | **21** |  | сільських рад територіальних громад | – | **21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **населених пунктів –1058**, з них міських – **18**, сільських – **1040** | | | | | | |

Таблиця 4



***Проміжні висновки***

1. У результаті проведеної реформи та зміни законодавства в області сформувалися усталений адміністративно-територіальний устрій та частково змінилася система організації влади, які відповідають сучасним викликам.

сторінки 27-29 чинної стратегії

**1.6. Наявність містобудівної документації**

Шлях до сталого та гармонійного розвитку територій – це розроблення і впровадження у практику містобудівної документації, яка є інструментом регулювання планування забудови та використання територій.

Схема планування території області актуальна, розроблена державним підприємством “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя та затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 09 серпня 2018 року №1136.

Усі 17 колишніх районів області були забезпечені забезпечені схемами планування територій районів, проте їх переважна частина розроблена у 1974-1980 роках та втратили актуальність проектних рішень.

Рішення про розроблення схем планування новоутворених районів на даний час не приймалося.

Усі міста - адміністративні центри області та районів (міста Тернопіль, Кременець та Чортків) забезпечені актуальними генеральними планами.

У Тернопільській області є 1058 населених пунктів, генеральні плани розроблені на 790 з них (для усі міст, селищ, а також для 743 сіл). Разом з тим більша частина генеральних планів населених пунктів розроблена до 1990 року, втратили актуальність та потребує корегування або розроблення нових. На даний час у стадії розроблення близько 10 генеральних планів населених пунктів.

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади є новим видом містобудівної документації, що дозволяє визначати принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин. Станом на вересень 2024 року в області 7 громад (Бережанська, Білобожницька, Великоберезовицька, Заліщицька, Копичинецька, Підволочиська та Чортківська) прийняли рішення про розроблення такого плану. Усі громади на етапі прийнятого рішення, тільки Заліщицька громада сформувала технічне завдання на КППР.

Детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території без зміни функціонального призначення цієї території. На вересень 2024 року в області розроблено близько 1800 таких планів, які охоплюють близько 3% території області.

Постійно ведеться робота з організації розроблення та оновлення містобудівної документації населених пунктів та територій територіальних громад. Керівникам громад рекомендовано під час розроблення стратегій та програм розвитку територіальних громад передбачати заходи та їх належне фінансування з розроблення містобудівної документації громад.

Фактором, що суттєво гальмує діяльність із забезпечення територій та населених пунктів актуальною містобудівною документацією є відсутність актуальних картографічних основ (у тому числі у масштабах 1:10000, 1:5000, 1:2000) на території області та різна фінансова спроможності територіальних громад забезпечити їх замовлення і розроблення.

У 2019 році відбулося введення у дослідну експлуатацію регіональної системи містобудівного кадастру Тернопільської області, який розміщено за посиланням https://mbk.te.gov.ua. Станом на вересень 2024 року тринадцять територіальних громад також запустили та використовують свої місцеві геопортали. Разом з тим, у зв’язку із прийнятими заходами правового режиму воєнного стану функціонування геоінформаційних систем, у тому числі містобудівного кадастру, обмежено.

Крім того, відповідно до статті 151 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, та постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1159 „Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них” розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 18.05.2023 №257/01.02-01 розпочато розроблення програми комплексного відновлення Тернопільської області .

Програма комплексного відновлення області не належить до містобудівної документації, не підлягає стратегічній екологічній оцінці, розгляду архітектурно-містобудівною радою, разом з тим вона є важливим стратегічним планувальним документом для раціонального просторового планування, відновлення і розвитку територій.

***Проміжні висновки***

1. З 1058 населених пунктів області 790 забезпечені містобудівною документацією, з них більша частина – не актуальною.

2. Розроблена та затверджена схема планування території області, усі райони забезпечені схемами планування територій районів, усі міста і селища області забезпечені генеральними планами, проте частина з них потребує оновлення.

**SWOT-аналіз**

сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку

сфери містобудування та архітектури Тернопільської області

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| Наявність актуальної Схеми планування територій області | Не достатнє фінансування розроблення містобудівної документації |
| Функціонування містобудівного кадастру на обласному рівні | Велика частина містобудівної документації населених пунктів розроблена ще у 70-80 роках минулого століття |
| Забезпеченість містобудівною документацією більшості населених пунктів | Безсистемне просторове планування перешкоджає розвитку населених пунктів, створює не комфортне середовище життєдіяльності |
| Достатньо високі темпи житлового будівництва | Ігнорування системних підходів до розвитку міст, незабезпечення мети комфортності та безпечності проживання |
| Велика кількість екологічно чистих, природніх матеріалів, які можна використовувати для будівництва | Низька конкурентоспроможність місцевих будівельних матеріалів та застарілі технології їх виробництва |
| **Можливості** | **Ризики** |
| Прийняття Містобудівного кодексу, який має замінити і узагальнити всі закони в галузі містобудування | Неузгодженість наявних законодавчих актів між собою та відсутність єдиного системного документа в питаннях регулювання містобудівної галузі |
| Забезпечення практичної реалізації принципу ієрархічності містобудівної документації | Відсутність реального зв’язку між документами стратегічного планування та містобудівною документацією |
| Розроблення механізмів відшкодування власникам земельних ділянок та іншого нерухомого майна шкоди, заподіяної внаслідок встановлення обмежень у використанні земель | Відсутність кваліфікованих фахівців у галузі містобудування та професійних кадрів в органах місцевого самоврядування, необхідність підвищення якості освіти в містобудівній сфері |
| Формування позабюджетних інвестицій | Зменшення фінансування будівництва через зменшення інвестиційних можливостей більшості суб'єктів господарювання, зубожіння значної кількості населення |

**ПЕРЕВАГИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Підтримують** | **Можливості** |
| Функціонування містобудівного кадастру на обласному рівні, запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні |  | Прийняття містобудівного кодексу, який має замінити і узагальнити всі містобудівні закони |

**ВИКЛИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Слабкі сторони** | **Підтримують** | **Можливості** |
| Велика частина містобудівної документації населених пунктів застаріла та не актуальна |  | Виділення коштів та розроблення містобудівної документації населених пунктів |

**РИЗИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Слабкі сторони** | **Посилюють** | **Загрози** |
| Ігнорування системних підходів до розвитку міст, руйнування їхньої планувальної структури, незабезпечення мети комфортності та безпечності проживання |  | Безсистемне просторове планування перешкоджає розвитку населених пунктів, створює не комфортне середовище життєдіяльності |

*Пропонуємо доповнити стратегію розділом*

**Розвиток будівництва**

Тернопільщина традиційно відзначається високою будівельною активністю, а розвиток будівельної галузі є ключовим для соціально-економічного зростання регіону. Значення цієї галузі для економіки будь-якого регіону та країни загалом полягає в тому, що будівництво забезпечує значну кількість робочих місць і стимулює попит на продукцію багатьох секторів економіки. Економічний ефект від розвитку будівельної галузі проявляється через мультиплікативне зростання інвестицій, спрямованих на будівельні проекти. Разом із будівництвом активно розвиваються виробництво будівельних матеріалів, машинобудування, металургія, нафтохімія, деревообробна промисловість, а також транспортна та енергетична галузі.

Жодна інша галузь економіки не сприяє так суттєво розвитку малого і середнього бізнесу, як будівництво. Розвиток цієї сфери безпосередньо впливає на економічне зростання регіону та вирішення соціальних питань. Житлове будівництво, будучи однією з основних складових галузі, виступає головним рушієм інвестиційної діяльності в будівельній сфері. Сучасне житло є важливим соціальним благом і показником якості життя населення, тому покращення житлових умов є невід'ємною частиною соціальної політики, спрямованої на добробут населення та кожної окремої родини.

Будівельна галузь області зазнала серйозних випробувань з початком російської агресії проти України. Обсяги збудованого та введено в експлуатацію житла скоротилися на 64,5 %, з 516,717 тисяч квадратних метрів у 2021 році до 183,136 тисяч квадратних метрів у 2022 році. Водночас, будівництво не зупинилося і будівельна галузь області витримала складні випробування. Так, у 2023 році вже збудовано та введено в експлуатацію 216,607 тисяч квадратних метрів житла і постерігається тенденція до зростання.

**Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію**

**у 2018-2023 роках**

Подібна ситуація виникла і з будівництвом нежитлових будівель куди входять будівлі промислові та склади, будівлі транспорту та засобів зв'язку, будівлі торговельні та офісні заклади освітнього, медичного та оздоровчого та торгівельного призначення. Порівняно із 2021 роком, у 2022 році площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію зменшилася на 52,7 %. Водночас, у 2023 році було збудовано та введено в експлуатацію 107,163 тисяч квадратних метрів нежитлових будівель, що перевищує обсяги 2021 року – 106,344 тисяч квадратних метрів.

**Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію**

**у 2018-2023 роках**

В у мовах війни підприємства будівельної індустрії області відреагували на актуальні потреби громадян та розпочали виробництво модульного житла, у тому числі для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб. Яскравим прикладом є проєкт Budmall, що виготовляє екологічні та енергоефективні модульні будинки, зведення яких відбувається в найкоротші терміни.

У області продовжується виробництво будівельної продукції, зокрема, місцеві підприємства виробляють: бетон, залізобетонні конструкції, будівельну цеглу, дерев’яні та металопластикові вікна та двері, вапно, асфальтову суміш, тощо. Серед основних підприємств – виробників будівельної продукції: ТОВ ,,Бережанський цегельний завод ,,Керамік”, ТОВ ,,Будсервіс ЛТД”, ТОВ ,,Тервікнопласт”, ТзОВ ,,Спецавтоінвест”, ТОВ ,,Ліхтнер Бетон Тернопіль”, ТДВ ,,Березовицький комбінат ,,Будіндустрія”, ТОВ ,,Підвисоцький завод будівельних матеріалів”, ТОВ ,,Віконенко”, ТОВ ,,Тернопільський бетонний завод”, ТДВ ,,Тернопільський завод ЗБК”.

Основними напрямками розвитку будівництва області в умовах воєнного стану є:

відновлення пошкоджених будівель і об’єктів інфраструктури;

житлове будівництво, в тому числі будівництво та ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб;

промислове будівництво і переоснащення релокованх підприємств;

будівництво об’єктів цивільного захисту, військового і подвійного призначення, захист об’єктів інфраструктури.

Будівельні організації області застосовують сучасні технології для підвищення енергоефективності, зменшення залежності від традиційних джерел енергії та забезпечення стійкості до зовнішніх загроз.

Для забезпечення стабільної роботи будівельної галузі області вживаються заходи щодо:

відновлення роботи будівельних підприємств, які через нестачу електроенергії зупинили свої процеси;

реалізації програми з компенсації за зруйноване/пошкоджено майно на державному та місцевому рівнях;

запровадження механізмів доступного іпотечного кредитування таких як єОселя та інших державних житлових програм.

В рамках проєкту “Пліч-о-пліч”, який ініціював Президент України будівельники Тернопільщини відбудували пошкоджені ворогами під час обстрілів житло та інфраструктуру в селищі Архангельське Херсонської області. Будівельні організації беруть активну участь в облаштуванні захисту об’єктів критичної інфраструктури області.

У 2024 році активізувався процес інвестування проектів регіонального розвитку, до інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови та розвитку DREAM територіальними громадами Тернопільщини внесено 164 проєкти на суму 120 млн євро, зокрема: 61 проєкт у сфері освіти, 47 проєктів - охорони здоров’я, 15 проєктів водопостачання та водовідведення, 10 проєктів у сфері транспорту, 6 проєктів соціального захисту, 22 інших (індустріальні парки, надання адміністративних послуг, ремонт мостів, тощо).

Для ефективної відбудови і розвитку регіону та громад завершується розроблення програма комплексного відновлення Тернопільської області, яка визначатиме комплекс заходів для розвитку територій з урахуванням актуальних соціальних, економічних та екологічних потреб з урахуванням місцевих особливостей, включаючи інфраструктуру, транспорт, енергоефективність, охорону навколишнього середовища, соціальну інтеграцію та інші ключові аспекти.

***Проміжні висновки***

1. Порівняно з 2022 роком, спостерігається тенденція до зростання обсягів житлового та нежитлового будівництва.

2. Розпочато процес відновлення з використанням інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови та розвитку DREAM.

**SWOT-аналіз**

сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку

будівельної галузі області

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| **Державна підтримка**  Державні програми та міжнародна допомога спрямовані на відновлення критичної інфраструктури | **Знищення інфраструктури**  Руйнування енергетичних, транспортних об’єктів, житлових та громадських будівель значно ускладнює будівельний процес |
| **Відбудова житла**  Попит на житло зростає через зруйновані будівлі та необхідність відновлення житлового фонду | **Дефіцит робочої сили**  Втрата спеціалістів через евакуацію, мобілізацію чи міграцію до інших країн |
| **Технологічні інновації**  Використання сучасних технологій, таких як модульні конструкції та 3D-друк, для прискорення відбудови | **Інфляція та нестабільність цін**  Коливання цін на будівельні матеріали та енергоносії через економічну нестабільність |
| **Гнучкість бізнесу**  Будівельні компанії демонструють високу адаптивність до нових умов та ризиків | **Безпекові ризики**  Постійна загроза обстрілів ускладнює ведення будівельних робіт у зонах бойових дій |
| **Можливості** | **Ризики** |
| **Міжнародна допомога**  Залучення іноземних інвесторів та донорів до фінансування проектів відбудови | **Військові дії**  Тривалі бойові дії в країні створюють постійну загрозу для безпеки проектів та робочої сили |
| **Державні програми відновлення**  Програми відбудови інфраструктури та житлового фонду, фінансовані державою | **Економічна нестабільність**  Інфляція, валютні ризики та нестабільність банківської системи негативно впливають на інвестиційний клімат |
| **Розвиток нових технологій**  Інноваційні підходи до будівництва можуть стати рушійною силою для розвитку галузі в умовах обмежених ресурсів | **Дефіцит матеріалів**  Перебої в постачанні будівельних матеріалів через зруйновані логістичні шляхи та блокаду |
| **Залучення нових ринків**  Будівельні компанії можуть розширювати діяльність за кордоном або диверсифікувати діяльність на внутрішньому ринку | **Міграція робочої сили**  Відтік кваліфікованих кадрів за кордон посилює кадровий дефіцит |

*Пропонуємо доповнити стратегію розділом*

**Створення безбар’єрного простору**

Формування доступного простору в області здійснюється відповідно до Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, схваленої, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2021 р. № 366-р, яка розрахована на 10 років та включає 6 стратегічних напрямків безбар’єрності, що охоплюють фізичну, інформаційну, цифрову, суспільну та громадянську, освітню та економічну безбар’єрність.

В області 27 квітня 2023 року прийнято розпорядження начальника обласної військової адміністрації № 215/01.02-01, яким затверджено план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Названий план заходів охоплює фізичну, інформаційну, цифрову, суспільну та громадянську, освітню та економічну безбар’єрність та включає 15 операційних цілей та 41 показник до них, 39 завдань та 116 заходів, які сприятимуть створенню в області безперешкодного середовища для всіх груп населення.

З метою реалізації заходів розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 13.10.2023 № 578-од/01.02-01 утворено відповідну робочу групу до складу якої входять у тому числі представники громадських організацій, які опікуються питаннями створення безбар'єрного простору.

Також діє комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при обласній військовій адміністрації.

В області діє Програма зі створення безбар’єрного простору в Тернопільській області на 2021–2025 роки, яка затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 26 травня 2021 року № 188 (зі змінами).

Забезпечується інтеграція розроблених Урядом рішень на рівні місцевого самоврядування області, зокрема у 22 територіальних громадах розроблено та затверджено місцеві плани чи програми з впровадження безбар’єрного простору.

У Тернопільській міській територіальній громаді з метою формування інклюзивного середовища, рішенням міської ради від 13.03.2020 № 7/47/4 затверджено Стратегію інклюзивного розвитку Тернопільської міської територіальної громади на період 2020-2025 років, а також рішенням міської ради від 15.12.2023 р. № 8/34/07 затверджено Концепцію зі створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп населення на території Тернопільської громади ,,Тернопіль – місто без бар’єрівˮ та план дій з її впровадження на 2024-2026 роки.

Вживаються заходи для утворення Рад безбар’єрності в територіальних громадах області. Така рада вже утворена у Тернопільській територіальній громаді.

Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування області доведено до використання в роботіінформацію про „Довідник безбар’єрності” та „Альбом безбар’єрних рішень”, у якому зібрані проєктні рішення і вимоги для нового будівництва та наявного простору окремих об’єктів, наведено приклади альтернативних підходів з міжнародних посібників з посиланнями на них, а також посилання на державні будівельні норми та стандарти.

Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 в області забезпечується проведення зазначеного щорічного моніторингу. За результатами сумарної оцінки обласних, Київської міської держадміністрацій за ступенем безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, Тернопільська область у 2022 році отримала 202 бали із 300 та зайняла восьме місце у Загальноукраїнському рейтингу. Загалом в області обстежено 651 об’єкти, які підлягали моніторингу у 2022 році, з яких 174 об’єкти - безбар’єрні, 215 - частково безбар’єрні та 262 - бар’єрні.

В області продовжується виконання територіальними громадами обласного та державного планів заходів. Із 25 заходів державного плану заходів, де обласні військові адміністрації є головними виконавцями станом на 01.08.2024 в області повністю виконано 5 заходів, які стосуються напрямку фізичної безбар'єрності та ще 10 заходів на завершенні виконання. Також планується розпочати виконання 10 заходів цивільного захисту та заходів напрямку суспільної та громадянської безбар'єрності.

Успішно впроваджується флагманський проект „Створення цифрових безбар'єрних територіальних центрів”, які являють собою простір де можна буде зручно та доступно навчитися цифровим навичкам різним категоріям громадян. Такі Центи уже відкриті та функціонують в Хоростківській та Лановецькій територіальних громадах, а загалом в області їх передбачається 11.

***Проміжні висновки***

1. Впровадження заходів зі створення безбар’єрного середовища в області відбувається на системній основі, охоплюючи всі ключові стратегічні напрями.

2. Забезпечується співпраця з місцевими громадами, бізнесом та громадськими організаціями, що дозволяє ефективно втілювати зміни на місцях, забезпечуючи рівні можливості для всіх мешканців області, включаючи людей з інвалідністю та інші вразливі категорії.

**SWOT-аналіз**

## сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз

## **заходів із створення безбар'єрного простору**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| **Соціальна значимість**  Безбар'єрний простір підвищує рівень життя, сприяє соціальній інтеграції людей з інвалідністю, літніх людей, батьків із дітьми | **Фінансові витрати**  Створення інклюзивного простору вимагає значних інвестицій на модернізацію інфраструктури та адаптацію об'єктів |
| **Підтримка на державному рівні**  Прийняття законів та нормативних актів, які регулюють вимоги до безбар’єрного доступу в громадських місцях | **Низька обізнаність суспільства**  Брак інформації та розуміння про важливість безбар’єрного середовища може стримувати ініціативи |
| **Позитивний імідж бізнесу**  Створення інклюзивного середовища покращує репутацію організацій і може залучати більше клієнтів | **Інфраструктурні обмеження**  Існуючі будівлі та транспортні засоби часто не пристосовані до інклюзивності, що ускладнює їхню адаптацію |
| **Підвищення доступності послуг**  Безбар’єрний простір забезпечує рівний доступ до послуг і ресурсів для всіх груп населення, що стимулює економічну активність | **Недостатня підготовка кадрів**  Спеціалісти та працівники не завжди мають необхідні знання і досвід для роботи в інклюзивному середовищі |
| **Можливості** | **Ризики** |
| **Міжнародна підтримка**  Україна може отримати технічну та фінансову допомогу від міжнародних організацій для розвитку безбар'єрної інфраструктури | **Економічна нестабільність**  Нестача бюджетних коштів та економічні кризи можуть уповільнити або призупинити фінансування проєктів із створення безбар'єрного простору |
| **Інновації та технології**  Новітні технології, такі як розумні системи навігації та спеціалізоване обладнання, можуть полегшити створення безбар’єрного простору. | **Опір змінам**  Традиційні уявлення про архітектурне планування та суспільний простір можуть викликати супротив серед забудовників чи власників бізнесів |
| **Розширення ринків**  Інклюзивність може залучити нові групи клієнтів до бізнесу, зокрема туристів, людей з інвалідністю, літніх людей | **Повільна імплементація**  Бюрократичні затримки, повільне ухвалення стратегічних актів та відсутність контролю можуть знижувати темпи впровадження безбар’єрних ініціатив. |
| **Покращення якості життя**  Розвиток безбар’єрного простору сприятиме загальному підвищенню якості життя та економічному зростанню через більшу участь різних верств населення в соціально-економічній діяльності | **Низький рівень суспільної підтримки**  У деяких громадах або бізнес-структурах відсутні розуміння чи бажання інвестувати в безбар’єрність, що може уповільнити процес створення доступного середовища |

**5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ**

**проєкту Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2027 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегічні цілі** | **Операційні цілі** | **Завдання** |
| **Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону** | **Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів** | *напрям „Комфортні громади”*  Впровадження сучасних практик містопланування та містобудування з урахуванням принципів інклюзивності |
| Впровадження нових підходів до забезпечення осіб житлом з урахуванням кращих практик та досвіду держав - членів ЄС. |
| Впровадження оновлених стандартів доступності житлових будинків з безпечними, комфортними умовами проживання з урахуванням потреб різних груп громадян. |
| **Розбудова ефективного багаторівневого врядування** | **Розвиток різних форм співробітництва та ефективне управління публічними інвестиціями** | *напрям „Розвиток співробітництва на регіональному рівні”*  Сприяння розвитку усіх форм співробітництва територіальних громад |
| **Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, кліматичному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах** | **Соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення** | *напрям “Інтеграція внутрішньо переміщених осіб”*  1. Зменшення впливу негативних наслідків та здійснення заходів для розв’язання проблем, зумовлених внутрішнім переміщенням осіб, що пов’язане із збройною агресією Російської Федерації, шляхом виконання на регіональному та місцевому рівні завдань, визначених Стратегією державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.  2. Створення ефективного та прозорого механізму обліку, розподілу і використання житлових чи інших приміщень, придатних для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, державної та комунальної власності.  3. Створення умов для поетапного розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях компактного поселення, з урахуванням потреб регіонів у людських ресурсах, а також особливостей потреб окремих категорій осіб (осіб з ін Створення безбар'єрного середовища валідністю, багатодітних сімей, літніх людей, представників національних меншин тощо) та принципу єдності родин. |
| *напрям “Ветерани війни та військовослужбовці, що проживають в громадах”*  Сприяння реалізації кредитно-фінансових механізмів для забезпечення ветеранів війни та членів їх сімей постійним та доступним житлом. |
| **Задоволення потреби населення у якісних адміністративних і публічних послугах** | *напрям “Соціальні послуги та формування інклюзивного суспільства”* Створення безбар'єрного середовища для всіх груп населення в регіонах та територіальних громадах за всіма напрямами безбар’єрності шляхом досягнення цілей та виконання завдань Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. |

**.**

**Стратегічна ціль**

**Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону**

**Операційна ціль**

**Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних**

**та економічних викликів**

*Напрям „Комфортні громади”*

Шлях до сталого та гармонійного розвитку територій – це розроблення і впровадження в практику містобудівної документації, яка є інструментом регулювання планування забудови та іншого використання територій. Розроблення та реалізація такої документації завжди спрямовано на комплексну організацію матеріально-просторового життєвого середовища засобами прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів з урахуванням нових соціальних, економічних, культурних та адміністративних потреб громад.

В умовах переформатування складу територіальних громад, а зараз - викликів військового стану та результатів військової агресії РФ, забезпечення населених пунктів територіальних громад актуальною містобудівною документацією набуває особливо важливого значення. Без оновленої містобудівної документації подальший розвиток громад та формування відповідної соціальної, економічної, адміністративної, культурної інфраструктури неможливі.

**Очікувані результати:**

забезпечення відновлення та сталого розвитку населених пунктів і територій області;

формування сучасної соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури територій та населених пунктів;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів;

збільшення обсягів інвестицій в економіку області;

визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних зон і об'єктів

**Індикатори:**

частка містобудівних документів регіонального та місцевого рівня (крім детальних планів) з розробленими інженерно-технічними заходами цивільного захисту;

забезпеченість територій містобудівною документацією регіонального та місцевого рівнів (крім детальних планів), розробленою після 2010 року

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання** | **Потенційно можливі сфери реалізації проєктів** |
| 2.2.1 Впровадження сучасних практик містопланування та містобудування з урахуванням принципів інклюзивності | – розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад;  - розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів;  - розроблення та підтримка геопорталу органу місцевого самоврядування (геопорталу містобудівного кадастру громади) |

**Стратегічна ціль 3.**

**Розбудова ефективного багаторівневого врядування**

**Операційна ціль 2.2**

**Розвиток різних форм співробітництва**

**та ефективне управління публічними інвестиціями**

*напрям “Розвиток співробітництва на регіональному рівні”*

Нова законодавча база значно посилила мотивацію до міжмуніципальної консолідації в країні, створила належні правові умови та механізми для формування спроможних територіальних громад області.

**Очікувані результати:**

покращення організації міжмуніципального співробітництва

укладення та реалізація спільних проєктів;

підвищення якості надання послуг жителям;

сприяння відновленню і розвитку територій

**Індикатори:**

кількість територіальних громад, які мають діючі договори про співробітництво територіальних громад

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання** | **Потенційно можливі сфери реалізації проєктів** |
| 3.2.1 Сприяння розвитку усіх форм співробітництва територіальних громад | - сприяння укладенню та реалізації проєктів міжмуніципального співробітництва, участь у їх співфінансуванні;  - реалізація проєктів міжмуніципального співробітництва;  - проведення навчально-консультативних заходів;  - підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування щодо підготовки та реалізації проєктів міжмуніципального співробітництва |

**Стратегічна ціль**

**Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, кліматичному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах**

**Операційна ціль**

**Соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення**

*Напрям “Інтеграція внутрішньо переміщених осіб”*

Житлове забезпечення є визначальним для інтеграції та забезпечення гідного життя внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у нових громадах. Створення комфортних умов проживання для ВПО є невід'ємною частиною підтримки цих людей на шляху до відновлення та адаптації, а також важливим кроком для збереження соціальної єдності та стійкості громад. Наявність постійного житла дозволяє людям будувати нові соціальні зв'язки, знаходити роботу, брати активну участь у житті громади та створює основу для подальших економічних та соціальних ініціатив. ВПО отримують можливість планувати своє майбутнє, інвестувати в себе та свої сім'ї, отримувати освіту та розвивати професійні навички.

Формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється органами місцевого самоврядування шляхом:

прийняття рішень про формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

організацією ведення обліку громадян, що потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

вжиття заходів для формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, а також надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей.

Ефективним механізмом із формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб є використовувати недобудованих або залишених об'єктів шляхом проведення реконструкцій, або капітальних ремонтів.

Важливим питанням є приведення умов в місцях тимчасового проживання ВПО до нормативних вимог. З метою створення комфортних умов проживання запроваджено регулярний моніторинг стану, облаштування, кількості мешканців та вільних ліжко-місць у місцях тимчасового проживання. За результатами моніторингу формується та оновлюється перелік потреб в проведенні ремонтних робіт, зокрема облаштуванні засобами безперешкодного доступу до приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Крім того формуються потреби в окремому рухомому майні (меблі, обладнання, техніка, тощо).

Забезпечення ВПО якісним житлом це важливий етап для їх успішної інтеграції, який потребує скоординованої роботи на всіх рівнях влади, а також за участі міжнародної спільноти та місцевих ініціатив.

**Очікувані результати:**

запроваджено у територіальних громадах облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання;

в приймаючих громадах створено фонди житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

проведено капітальний ремонт/реконструкцію недобудованих, або залишених об'єктів для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

забезпечено належні умов проживання в місцях компактного поселення для внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей.

**Індикатори:**

частка місць тимчасового проживання Тернопільської області де забезпечено нормативні умови проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей, відсотків.

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання** | **Потенційно можливі сфери реалізації проєктів** |
| 1. Зменшення впливу негативних наслідків та здійснення заходів для розв’язання проблем, зумовлених внутрішнім переміщенням осіб, що пов’язане із збройною агресією Російської Федерації, шляхом виконання на регіональному та місцевому рівні завдань, визначених Стратегією державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.  2. Створення ефективного та прозорого механізму обліку, розподілу і використання житлових чи інших приміщень, придатних для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, державної та комунальної власності.  3. Створення умов для поетапного розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях компактного поселення, з урахуванням потреб регіонів у людських ресурсах, а також особливостей потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, літніх людей, представників національних меншин тощо) та принципу єдності родин. | - будівництво нового житла та адаптація існуючого для потреб ВПО;  - ремонт та реконструкція недобудованих або залишених об'єктів для забезпечення житлом ВПО;  - приведення умов в місцях тимчасового проживання ВПО до нормативних вимог. |

**Стратегічна ціль**

**Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, кліматичному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах**

**Операційна ціль**

**Задоволення потреби населення у якісних адміністративних і публічних послугах**

*Напрям “ Соціальні послуги та формування інклюзивного суспільства”*

**Стратегічна ціль**

**Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів**

**Оперативна ціль**

**Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів**

*Напрям “Комфортні громади”*

Одним з основних стратегічних напрямків Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, схваленої, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2021 р. № 366-р, є фізична безбар'єрність – доступність об'єктів фізичного оточення для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак.

З метою створення безбар'єрного простору, 27 квітня 2023 року прийнято розпорядження начальника обласної військової адміністрації № 215/01.02-01, яким затверджено план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Також, в області діє Програма зі створення безбар’єрного простору в Тернопільській області на 2021–2025 роки, яка затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 26 травня 2021 року № 188 (із змінами).

Основна мета полягає в тому, щоб створити доступне і зручне середовище для всіх людей, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Це означає усунення або зменшення фізичних перешкод, які можуть заважати людям з інвалідністю або обмеженими можливостями пересування, наприклад, доступ до будівель, транспорту, громадських просторів і послуг. Фізична безбар’єрність сприяє рівноправності та інтеграції всіх членів суспільства, забезпечуючи їм можливість вести активне, незалежне життя, брати участь у соціальній, економічній та культурній діяльності.

Забезпечення фізичної безбар’єрності – це не лише технічне питання доступності інфраструктури, але й важливий елемент забезпечення прав людини, соціальної справедливості та рівних можливостей.

**Очікувані результати:**

проведено за участю громадських організацій щорічний моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537);

визначено в обласній військовій адміністрації та на рівні місцевого самоврядування посади радників-уповноважених з питань безбар’єрності;

розроблено та реалізовуються програми і плани заходів із впровадження безбар’єрного простору;

приведено громадські і житлові будинки, вулиці та об’єкти громадського простору до нормативних вимог з безбар'єрності шляхом облаштування пандусів, ліфтів (підйомників), стоянок індивідуального транспорту для осіб з інвалідністю, попереджувальних тактильних смуг, універсальних кабін у загальних туалетах, тактильних інформаційних покажчиків та інших заходів для забезпечення фізичної доступності.

**Індикатори:**

оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсотків.

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання** | **Потенційно можливі сфери реалізації проєктів** |
| 17. Створення безбар'єрного середовища для всіх груп населення в регіонах та територіальних громадах за всіма напрямами безбар’єрності шляхом досягнення цілей та виконання завдань Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.  8. Впровадження оновлених стандартів доступності житлових будинків з безпечними, комфортними умовами проживання з урахуванням потреб різних груп громадян. | - забезпечення фізичної доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до громадських об'єктів та закладів, утому числі соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, надання адміністративних послуг, будівель і приміщень органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та інших;  - забезпечення фізичної доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до квартир у багатоквартирних житлових будинках та до об’єктів громадського простору на прибудинкових територіях;  - забезпечення фізичної доступності вуличної інфраструктури та об’єктів громадського простору для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |

**Стратегічна ціль**

**Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, кліматичному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах**

**Оперативна ціль**

**Соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення**

*Напрям “Ветерани війни та військовослужбовці, що проживають в громадах”*

**Стратегічна ціль**

**Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів**

**Оперативна ціль**

**Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів**

*Напрям“Комфортні громади”*

Житло є одним із основних прав людини. Наявність безпечного, стабільного та доступного житла забезпечує базову фізичну безпеку, здоров'я і гідні умови для життя. Житлові програми дозволяють забезпечити це право для тих, хто не може самостійно придбати або орендувати житло, особливо для вразливих категорій населення, таких як малозабезпечені сім'ї, молодь, пенсіонери, люди з інвалідністю. Попри складну ситуацію у країні, внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації, в області продовжується реалізація низки державних та обласної програм доступного кредитування для покращення житлових умов українських родин.

Впродовж 2018-2022 років в області реалізовувалася програма кредитування молодіжного житлового будівництва в Тернопільській області на 2018-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради від 22.12.2017 № 893 (із змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 20.12.2018 № 1299 та від 23.12.2020 № 47). За умовами програми було надано 9 пільгових кредитів на суму 6 059 905 грн (5 265 754 грн – загального фонду обласного бюджету, 794 151 грн – спеціального фонду обласного бюджету) для придбання житла загальною площею 624,22 кв. метрів.

Наразі, в області запроваджено механізм забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також військовослужбовців за умовами програми кредитування молодіжного житлового будівництва в Тернопільській області на 2023-2026 роки, яка затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 29.10.2022 № 759/01.02-01 (із змінами, внесеними розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 26.10.2023 № 604-од/01.02-01).

За умовами програми у 2023 році надано 2 пільгові кредити на суму 3 014 876 грн (2 500 000 грн – загального фонду обласного бюджету, 514 876 грн – спеціального фонду обласного бюджету) для придбання житла загальною площею 142,96 кв. метрів.

У 2024 році для фінансування програми передбачено 2 955,1 тис. гривень, з яких 2000 тис. гривень кошти загального фонду та 955,1 тис. гривень кошти спеціального фонду обласного бюджету за які надано пільговий житловий кредит для родини військовослужбовця.

Також, у Тернопільській міській територіальній громаді реалізується програма „Доступне житло на 2021 – 2024 роки”, яка затверджена рішенням сесії міської ради від 18.12.2020 №8/2/13. Головною метою програми є створення сприятливих умов для придбання працівниками бюджетної сфери, молоддю та іншими учасниками Програми якісного житла на доступних умовах його оплати.

Житлові програми є важливим інструментом забезпечення соціальної стабільності, рівних можливостей і добробуту населення. Вони сприяють зменшенню соціальної нерівності, покращенню якості життя, стимулюють економіку і допомагають вирішити важливі демографічні та екологічні виклики у складних умовах сучасності.

**Очікувані результати:**

за кошти місцевих бюджетів надано 20 пільгових довготермінових кредитів на будівництво (придбання) житла;

забезпечено доступним житлом 50 молодих громадян та військовослужбовців.

**Індикатори:**

кількість громадян, які отримали доступ до доступного житла.

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання** | **Потенційно можливі сфери реалізації проєктів** |
| 7. Сприяння реалізації кредитно-фінансових механізмів для забезпечення ветеранів війни та членів їх сімей постійним та доступним житлом.  15. Впровадження нових підходів до забезпечення осіб житлом з урахуванням кращих практик та досвіду держав - членів ЄС. | - розроблення і впровадження регіональних житлових програм будівництва (придбання) житла для пільгових та соціально незахищених верств населення, у тому числі військових та ветеранів;  ***-*** популяризація програм пільгового житлового кредитування;  - надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, а також військово-службовцям пільгових довготермінових кредитів на будівництво (придбання) житла. |

Таблиця. Базові, проміжні та цільові значення індикаторів досягнення цілей, визначених Стратегією розвитку   
Тернопільської області на 2021-2027 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання Стратегії** | **Найменування індикатора, одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Базове значення індикатора на 2023 рік** | **Проміжне значення індикатора на 2024 рік** | **Проміжне значення індикатора на 2025 рік** | **Проміжне значення індикатора на 2026 рік** | **Цільове значення індикатора на 2027 рік** |
| Впровадження сучасних практик містопланування та містобудування з урахуванням принципів інклюзивності | частка містобудівних документів регіонального та місцевого рівня (крім детальних планів) з розробленими інженерно-технічними заходами цивільного захисту, відсотки: | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації |  |  |  |  |  |
| - схема планування території області; | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - генеральні плани міст; | 27 | 27 | 38 | 50 | 55 |
| - генеральні плани селищ; | 11 | 11 | 16 | 27 | 44 |
| - генеральні плани сіл | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| забезпеченість територій містобудівною документацією регіонального та місцевого рівнів (крім детальних планів), розробленою після 2010 року, відсотки: | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації |  |  |  |  |  |
| - схема планування території області | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - схеми планування території районів; | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |
| - комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад; | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 |
| - генеральні плани міст; | 33 | 33 | 44 | 55 | 61 |
| - генеральні плани селищ; | 27 | 27 | 33 | 44 | 61 |
| - генеральні плани сіл | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сприяння розвитку усіх форм співробітництва територіальних громад | кількість територіальних громад, які мають діючі договори про співробітництво територіальних громад, одиниць | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації | 11 | 11 | 18 | 30 | 36 |
| 1. Зменшення впливу негативних наслідків та здійснення заходів для розв’язання проблем, зумовлених внутрішнім переміщенням осіб, що пов’язане із збройною агресією Російської Федерації, шляхом виконання на регіональному та місцевому рівні завдань, визначених Стратегією державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.  2. Створення ефективного та прозорого механізму обліку, розподілу і використання житлових чи інших приміщень, придатних для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, державної та комунальної власності.  3. Створення умов для поетапного розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях компактного поселення, з урахуванням потреб регіонів у людських ресурсах, а також особливостей потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, літніх людей, представників національних меншин тощо) та принципу єдності родин. | частка місць тимчасового проживання Тернопільської області де забезпечено нормативні умови проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей, відсотків | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації (звіт за результатами моніторингу) | 27 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 17. Створення безбар'єрного середовища для всіх груп населення в регіонах та територіальних громадах за всіма напрямами безбар’єрності шляхом досягнення цілей та виконання завдань Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.  8. Впровадження оновлених стандартів доступності житлових будинків з безпечними, комфортними умовами проживання з урахуванням потреб різних груп громадян. | оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсотків | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації (звіт за результатами щорічного моніторингу) | 26,1 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 |
| 7. Сприяння реалізації кредитно-фінансових механізмів  15. Впровадження нових підходів до забезпечення осіб житлом з урахуванням кращих практик та досвіду держав - членів ЄС. | кількість громадян, які отримали доступ до доступного житла | Відділення Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” „Тернопільське регіональне управління”, органи місцевого самоврядування | 5 | 15 | 20 | 35 | 50 |