

ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Благоевград

Кюстендил

Перник

София

София – столична община

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища

ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН

BG41

С П Р А В К А

за отразяване на постъпилите предложения и становища, получени след публикуване на проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2 на портала на Министерски съвет за обществени консултации и в резултат на проведените обществените консултации

| Министерство/ Администрация / Организация | Предложения и становища | Приети/  Неприети | Мотиви |
| --- | --- | --- | --- |
| Министерство на туризма | В допълнение, предлагам и няколко други допълнителни проекти, които по наша преценка биха били от съществена важност за развитието на туризма в регионален мащаб и са целесъобразни да попаднат на територията на цялата страна. Същите предлагам да се припознаят във всяка от 6-те схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2. а именно:   1. Опазване, социализация, експониране и популяризиране на недвижими, движими и нематериални културни ценности и подобряване на достъпа до тях. 2. Насърчаване развитието на прилежаща инфраструктура към туристически обекти/атракции. 3. Провеждане и популяризиране на културни и туристически събития и фестивали. 4. Намаляването въздействието на туристическите дейности върху околната среда и ефективно управление на ресурсите. 5. Създаване на условия за развитие и популяризиране на тематични маршрути на територията на един и няколко района - за кулинарен туризъм, за велотуризъм, за планински туризъм и др. 6. Популяризиране на основни и специализирани форми на туризъм и повишаване на положителния имидж на бранд България чрез използване на ефективни маркетингови инструменти. 7. Популяризиране на малко познати и не много посещавани, но с голям потенциал за развитие туристически обекти/атракции на територията на страната (по принципа на инициативата EDEN - European Destinations of Exellence) на Европейската комисия. | За сведение |  |
|  |  |
| Министерство на културата | 1. Във всяка схема за пространствено развитие на районите, в раздел   2.1.11.Територии със специфични проблемни характеристики, в подраздел 2.1.11.2(5, ..) „Територии, наситени с важни за страната и района недвижими културни ценности, културни ландшафти и коридори“, след „недвижими културни ценности“ да се добави думата „музеи“.  В Югозападен район функционират 39 музея, от които 4 регионални - РИМ — София, РИМ - Кюстендил, РИМ - Перник, РИМ Благоевград; 12 държавни: Национален исторически музей, Национална галерия, Национален политехнически музей, Национален музей „Земята и хората“, Национален литературен музей, Къща музей „Панчо Владигеров‘\ музей „Борис Христов“, Национален природонаучен музей към БАН, Национален Военноисторически музей, Национален археологически институт с музей към БАН, Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Национален антропологичен музей към Институт по експериментална морфология и антропология при БАН и към Св. Синод Национален църковен историко-археологически музей. Останалите музеи са общински.  2. Към текстовете:  наименованията на обектите и на археологическите резервати да съответстват на определените в приложението към чл. 50, ал 3 от ЗКН и в Регистъра на НКЦ;  думата „възстановяване“ отнесена към обектите на културното наследство, следва да отпадне, или да се замени с термина „реставрация“;  дейност „изграждане на нови недвижими културни обекти и пространства“ не присъства в ОПРР, и този текст трябва да отпадне, или да се замени с коректна формулировка относно определените в приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ от ОПРР допустими дейности.  няма идентифицирани и защитени по реда на националното законодателство /ЗКН/ „културни ландшафти с културни напластявания от взаимодействието на човека и природната среда“ и „културни маршрути“, поради което те следва да отпаднат от частта изброяващи обектите в т. 2.1.11.5 от текстовете;  1 към Културни1 коридори, преминаващи през територията на Югозападен район да се отчете й наличието на средновековните църкви в региона. | Прието | Отразено в текста |
| Министерство на здравеопазването | Писмо 04-15-117/02.10.2019 – инициативи на ниво страна и здравни заведения | За сведение | Отразени са на база експертна оценка стойности по базови направления |
| Писмо 04-15-53/27.04.2020  Министерство на здравеопазването подкрепя направените в РСПР изводи и очертаните тенденции, както и конкретните изисквания за изграждането и управлението на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати за Северен централен регион, Североизточен регион, Южен централен регион и Югозападен. | За сведение |  |
| МВР | Предвид горното и времевия хоризонт на действие на документите, определящи пространственото развитие на територията, средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на съответния регион за планиране и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 11, ал. 5, т. 9 от ЗРР, считаме за необходимо да се прецизират проектите на ИТСР, като въз основа на специфичните опасности и рискове за съответните региони се включат и адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия. | Прието | В точка 2.10 са разгледани пискове от природни бедствия и други в териториален аспект. В стратегическата част има текстове, касаещи проблема. Намаляване риска от бедствия е видим елемент на ОУП на община и населено място, както и на Общинските планове при бедствия и аварии. |
| 1. По отношение на 6-те проекта на Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 е пренесен акцентът поставен от НКПР върху намаляването на риска само от „*природни бедствия* 2. В проекта на *„Регионална схема за пространствено развитие на Югозападен район“,*в SWOT анализа към същия са посочени като заплахи *„Природни рискове* **-** *земетръсна зона с висока степен на риск, наводнения, горски пожари и др.;*В документа, в частта „ *Визия и пакет от стратегически приоритети “* никъде не се предвиждат мерки и интервенции, свързани с намаляване на риска от бедствия, включително по отношение на рисковете посочени в SWOT анализа. | За сведение | **В документа в стратегическата част има изедено „**опазване на природните ресурси и предпазване от риска от климатичните промени.“Предвид характерът на документа в него не могат да се третират данни за пожари и земетръси и др. Такива мероприятия са елемент на Планове за интегрирано развитие на община и Планове за защита от бедствия и аварии, които всяка община разработва и текущо актуализира. |
| Министерство на туризма | В тази връзка, предлагам на Вашето внимание някои подходящи за интервенция проекти в областта на туризма, касаещи развитието на регионалния туристически продукт и маркетинга на дестинациите,които да бъдат взети предвид в съответните  Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2:   1. Проект за подобряване работата на Организациите за управление на туристическите райони, създадени по Закона за туризма. 2. Проекти за популяризиране на възможностите за туризъм/туристическия продукт на територията на обособените, съгласно Концепцията за туристическо райониране на страната дестинации. а именно: 3. Проект за развитие и позициониране на Район София като дестинация със собствена марка за деови, културен, здравен, градски и шопинг ту-ризъм на основата на столичната културна и институционна среда, планинската природа и балнеоресурсите в района в Интегрираната териториална стратегия за развитие на **Югозападен район на планиране.** 4. Проект за развитие и позициониране на туристически район Рила-Пирин като дестинация със собствена марка за спортен ски-туризъм, селски, екологичен, културен, религиозен и здравен туризъм на основата на планинските, култур-ните и балнеолечебните природни ресурси в Интегрираната териториална стратегии за развитие на **Югозападен район на планиране.** | За сведение |  |
|  | <https://ln2.sync.com/dl/3a95fc1d0/ta7i4tne-rsc7hk9v-z8wxryqh-wb7ua6s5> , допълнени текстовете от местата за настаняване *с 10 и повече легла,* 3.7% от леглата и формира 2.3% *от приходите от нощувки* | Прието | Текстът е коригиран |
| Министерство на правосъдието | В рамките на своята компетентност, Министерство на правосъдието няма бележки и предложения по проект на „Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.“. |  |  |
| Агенция по заетостта | Във всяка една от представените Регионални схеми за пространствено развитие .съществуват раздели „Заетост и безработица", в които коефициентите на заетост и безработица се сравняват с другите региони и ще се актуализират по данни на  Националния статистически институт и CEDEFOP по сектори на икономиката. В тази връзка Агенция по заетостта предлага разделите да бъдат актуализирани и в съответствие със съществуващите данни от административната статистика на АЗ, които са публикувани - на интернет страницата на Агенцията на интернет адрес: https: //www. az.aovernment.ba/stats/1/.  В допълнение следва да се вземе предвид и настоящата ситуация с разпространението на COVID-19 и текущо публикуваните (данни (https ://[www.az.aovernment.ba/ba/news/view/6-7-e-reQistriranata-bezrabotica-v-mese!ca-na- vvveidane-na-izvvnrednoto-poloienie-3438/](http://www.az.aovernment.ba/ba/news/view/6-7-e-reQistriranata-bezrabotica-v-mese!ca-na-vvveidane-na-izvvnrednoto-poloienie-3438/)^ за нарастващата безработица в периода на извънредно положение въведено от 13.03.2020 г. Настъпилата здравна криза се очаква да доведе неизбежно до икономическа криза, включително и ръст на безработицата. | За сведение | Документът е създаден, съгласно Договор за изпълнение в края на 2019 г. и в цялост е боравил с налична информация към момента. За документите от този вид е допусната процедура по актуализация. |
| Министерство на здравеопазването | С оглед на това, приложено. Ви предоставям информация за приоритетните направления за инвестиции през следващия програмен период в сектор здравеопазване, както следва:  1. ОБОРУДВАНЕ **И** ОБЗАВЕЖДАНЕ **НА** МБАЛ ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ Обосновка на предложението  Детското здраве е основен приоритет в сектор здравеопазване. Отчитайки факта, че грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения, усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение, както н комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване за деца с хронични заболявания, увреждания и специфични потребности (в т.ч. профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и утвърждаване на модел за предоставяне на продължителна здравна грижа за деца) и внедряване в практиката на утвърдени стандарти за диагностика, лечение н рехабилитация за заболяванията в детска възраст. Особено наложително е изграждането на единна структура, която да предоставя комплексни медншшекн услуги за деца. и която да обединява всички специалисти, работещи с деца и тяхното здраве, В това отношение сме изостанали не само от Европа, но и от повечето от другите държави. България е единствената европейска държава, която няма такава болница. Това ще бъде преодоляно чрез изграждане на многопрофнлна детска болница, в която на едно място да бъдат концентрирани услуги по: спешна и високоспециализирана консултативна педиатрична помощ, интензивно лечение на деца, включително с възможности за продължителна дихателна реанимация, неонато логична помощ, с възможности за обслужване на деца, родени с висока степен на недоносеност и изключително ниско тегло при раждане, комплексно обслужване на деца с вродени аномалии, хронични заболявания и увреждания и други тежки заболявания, услуги по продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи.  С утвърдените медицински стандарти по неонатология и по педиатрия е създадена правна възможност за насочване на дена, за конто няма възможност да бъдат обслужени от различни лечебни заведения на територията иа страната, към лечебни заведения е възможност за оказване на високоспециализирани медицински дейности и с наличие на висококвалифицирани медицински специалисти. Това е важно на първо място за самите пациенти - ще има възможност на едно място да се изяснят всички медицински проблеми на дадено дете, а елед това и за обучението на студентите и специализантите по педиатрия,  Педиатрията е една от медицинските специалности с очертаващ се недостиг на специалисти. Затова е необходимо създаване на условия и мотивация за повишаване на професионалния капацитет на заетите лица, както и намаляване на проблемите с работната сила в сектора на здравеопазването, свързани основно с липсата на достатъчно кадри. Секторът на здравеопазването изисква непрекъснато развитие на знанията възможностите на заетите специалисти, За гарантиране по-пълно задоволяване на потребностите на населението от здравни [рижи. е необходимо разширяване, поддържане и актуализиране на съществуващите знания и умения и придобиване на нови, в съответствие е най-високите европейски изисквания в областта на лечението на децата.  Към настоящия момент обучението на лекари н други медицински специалисти за медицинско обслужване на деца се осъществява също на различни места в отделните бази за обучение към МУ-София. Предвид идентифицирания проблем за намаляване и заетаряваве на лекарите - специалисти по различни педиатрични специалности е необходимо предприемане на стъпки за подобряване на условията за обучение и специализация в тази област на лекари и медицински специалисти. В предложената многоирофилна детска болница се предвижда съвместно с дейностите по диагностика и лечение да бъде осъществявано и обучение, включително и следдипломна квалификация на различни групи медицински специалисти за оказване на медицинска помощ за деца. С това се създават предпоставки за подобряване качеството и ефективността на педиатричната помощ, както и безопасността на децата-пациенти на територията на цялата страна.Изграждането на нова съвременна болница за лечение на деца и въвеждането на модерно медицинско оборудване за диагностика н лечение ще осъвремени **и** разшири познанията, тенията и компетенциите на специалистите в областта на здравните грижи за деца. Прогнозна стойност за придобиване на медицинско оборудване **и** обзавеждане— **100 млп.** лв. Прогнозна стойност за изграждане на Болницата — **100** млн. **лв.**  **2,** ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА **ТРАНСПЛАНТА1ШЯТА И ДОНОРСТВОТО.** КАКТО **И** ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ НА **ДИАЛИЗНО** ЛЕЧЕНИЕ С НЕОБХОДИМОСТ ОТ **ТРАНСПЛАНТАЦИЯ**  Транс плантацията е сложен процес, включващ множество отделни, но взаимосвързани стъпки. Използването на части от тялото, получени от едно човешко същество за лечение на други, налага уникални етични въпроси за обществото, особено когато в случая на органи и повечето тъкани тези части от тялото не са вьзобновяеми.  Процесът на даряване/транспланташгя започва с идентифицирането на всички лица с мозъчна смърт (идентификация на донора), които са на изкуствена вентилация в отделенията за интензивно лечение (OAИЛ). Такива потенциални донори се оценяват внимателно, за да се изключат противопоказанията при донорството, като се прилагат н необходимите клинични и законови процедури, необходими за установяване и удостоверяване на мозъчна смърт. Откриването на донорите изисква ефективна система за ранно откриване и проследяване иа всички пациенти, приети в болници, конто в крайна сметка могат да бъдат диагностицирани с мозъчна смърт. След завършване на установяването на мозъчна смърт е необходимо да се запази потенциалния донор в медицинско състояние, което ще увеличи максимално жизнеспособността на органите. Грижата за физиологичното състояние на потенциалните донори и неговото мониториране по време на интензивното лечение на донора е от ключово значение, защото може да доведе до промяна в състоянието на органите по отношение на възможността им да бъдат гранеп л анти рани.  Регистрите на ИАТ показват, че от 2004 година до сега са направени:  485 трансплантации на бъбрек,  149 на черен дроб.  58 на сърце.  Към настоящия момечт - 2018 г. справката от ИАТ показва следното: - от трансплантация на бъбрек се нуждаят 1036 болни:   * от транс плантация на сърце се нуждаят 43 болни; * от трансплаитация на черен дроб се нуждаят 45 болни; * or трансплаитация на бял дроб се нуждаят 15 болни: * от трансплаитация на панкреас се нуждаят 11 болни;   За увеличаване потенциала за успешна транс плантация е необходимо да се предприемат всички възможни мерки, за да се гарантира, че всички потенциални донори са идентифицирани и колкото е възможно повече да се превърнат в ефективни донори. Данните показват, че е от съществено значение както откриването, диагностицирането и наблюдението на потенциалните донори, така и поддържането в добро физиологично състояние на пациентите, нуждаещи се от орган на трансплаитация.  Обичайно реципиентите са приети в интензивни отделения на многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ, чиито персонал (основно лекари специалисти по медицинската специалност „Анестезия и интензивно лечение") се грижи за тяхното състояние и впоследствие извършва установяването на мозъчна смърг. Най-голямата трупа от пациенти, нуждаещи се от органи а трансплаитация са страдащите от хронична бъбречна недостатъчност и провеждащи хемодиашзио лечение. Тези пациенти се наблюдават в отделенията и структурите, извършващи дейност по хемоднализа, като основния контингент се обслужва в структурите на м н or о профилните болници в областните градове. Качеството на живот и здравословно състояние на тези пациенти в пан-голяма степен зависи от качеството на провежданите хемодиагшзнн процедури, в по-голяма част от случаите трикратно седмично, което е свързано и с използването на съвременни методи и е зависимост «т използваната апаратура за очистване на кръвта.  Инвестирането в медицинска апаратура и оборудване в структурите, осъществяващи дейности по анестезия и интензивно лечение, както и в структурите, извършващи хемодиализно лечение на многопрофилнитс болниците в областните фалове ще подкрепи разши ист на транс плантацията и доиорството, както и ще повиши качеството на живот вд пациентнте на диалтно лечение с необходимост от бъбречна трансплаитация.  Прогнозна стойност за OW\* дейности и придобиване на оборудване - 50 млн.  лв.,  3. ПОВИШАВАНЕ ИА КАЧЕСТВОТО НА ПСИХИЧНО-ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ. КАКТО И РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ДЪРЖАВНИТЕ ПСИХИАТРИЧНИ БОЛНИЦИ  Проектът може да обхване всичките 12 държавни психиатрични болници (ДПБ) в страната, както и 22 психиатрични отделения/клиники към МБАЛ и *12* Центъра за психично здраве (ЦПЗ) , кччто по-голямата част or инвестициите ще бъдат за извършване на С VIР. Прогнозните разходи за J лечебно заведе true за извършване на €МР и доставка на медицинско и лабораторно оборудване ще възлязат на стойности от 500 000 лв. до 3 мля. лв. в зависимост от вида на интервенциите в част строителство,  площа на сградите и броя на пациентите Министерство на здравеопазването субсидира дейността за диагностиката и лечението на болните с психични заболявания във всички 12 ДГ1Б. 12 ЦПЗ и 22 психиатрични отделения/клиники към МБАЛ.  Министерство иа здравеопазването, Българската психиатрична асоциация, лекарския, сестринския и другия персонал, както и пациентите и техните семейства са съгласни, че услугите за психично-здравни грижи в България и еградния фонд в държавните психиатрични болници в момента са в незадоволително състояние и е налице належаща нужда от реформа.  Финансови проблеми: Налице е дългогодишен голям недостиг на инвестиции и недостатъчно финансиране в психично-здравните услуги в България, особено в сравнение е други медицински специалности. Всяко подобрение или реформа изискват финансови инвестиции. Несъразмерно голям брой хора с психични проблеми не са обхванати от Националната здравноосн гурител на каса, която от своя страна не плаща за много от психиатричните изследвания и за лечение на много от психиатричните заболявания.  Понастоящем има 12 държавни психиатрични болници с 2 225 легла н 128 места за дневни грижи. Въпреки, че те са разположени в цяла България, раз предел е киего не винаги е пряко свързано е местните потребности if е повлияно от исторически фактори. Броят на леглата е в диапазона 40-5 [() на болница, като средният брой е 170. Броят на леглата за активно лечение в ЦПЗ и МБАЛ с психиатрични клиники/отделения през 2018 г. са 1 836.  Тенденция в брояна леглата:  През последните 20 години болничните психиатрични легла в България са намалели с 40%. Това е довело до изравняване на броя на леглата на 100 000 души население със средния брой легла за Европа, без да се наблюдава увеличаване на инвестициите в амбулаторни / извъиболнични психиатрични услуги.  От друга страна, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) докладва за общия (броя на договорите, сключени с психиатри, работещи в извънболиичната помощ. Не всички работещи в извънболиичиата помощ са назначени в болнични отделения. Двете групи психиатри до някъде се припокриват, като е трудно да се определи до каква степен.  'Заетите в психичното здравеопазване в България са приблизително:  518 лекари, от които около 447 са психиатри;  978 психиатрични медицински сестри;  89 психолози;  50 социални работници;  789 асистенти здравни грижи.  Тези работещи са разпределени неравномерно т България, като разликите между шестте основни административни области достигат 60% при съотношението на броя на пациентите, които се падат на един психиатър, и са концентриран *и в* градските райони. Това представлява сериозен недостиг на клинично обучен персонал в психичното здравеопазване в сравнение със средните стойности за Рвропа.  Държавните психиатрични болници са най-голямата част от системата и се финансират на исторически принцип - според броя на пациентите, приети през последната година.  Националната здравноосигурнтелна каса (НЗОК) осигурява финансиране предимно за из вънбоя ничии психиатрични услуги. В някои лечебни заведения за болнична помощ се НЗОК осигурява ограничени приходи за диспансерна дейност,  Присъединяването на България към ЕС може да носи ползи на страната, но води и до значителна промяна в българското население: младите хора емигрират, а непропорционално голям брой по-възрастни хора и хора с влошено здраве остават.   * Около 11 000 възрастни хора и хора с увреждания живеят в 161 специализирани институции за предоставяне на социални услуги * 3 600 души чакат за настаняване от тях 2 200 с психични разстройства^ умствена изостаналост и деменция.   » 750 лица с психични разстройства умствена изостаналост и деменция чакат за настаняване в социални услуги в общността от резидентен тип  » 240 са трайно настанени в държавни психиатрични болници поради невъзможност да бъдат изписани.   * От тях 82 % са с шизофрения 7 % е умствена изостаналост и по 3 % с и и полярно афективно разстройство и демеицшя   През 2014 г. Правителството на Република България прие Национална стратегия за дългосрочна грижа насочена към създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуга за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите.  С оглед изпълнението на стратегията и необходимостта от повишаване на качеството на психично-здравни грижи в България, както и необходимостта от ремонт и обновление на сградиия фонд в държавните психиатрични болници предлагаме да бъдат финансирани следните дейности в държавните психиатрични болници:   * Строително монтажни дейности *на* съществуващ сграден фонд: * Закупуване на обзавеждане; * Обучение на медицински сестри и психиатри.   Прогнозна стойност за СМР дейности придобиване на медицинско оборудване и обзавеждане - 40 мли. лв.  **4.** СЪЗДАВАНЕ НА 27 БРОЯ МОБИЛНИ ЕКИПИ КЪМ ОБЛАСТНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ **ЗА** ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОТДАЛЕЧЕНИ И ТРУДНОДОСТЪПНИ МЕСТА  Министерство на здравеопазването разполага c2i мобилни кабинети (камиони), закупени по Програма PHARE. чиято дейност към .момента се финансира по Националната стратегия за интегриране на ромнте и които са предоставени за ползване от 15 РЗИ. Кабинетите са със следното предназначение: 4 бр. за общи профилактични прегледи, 2 флуоро графа, 2 мамо графа, 3 кабинета за ехографски прегледи, 3 кабинета за лабораторни изследвания, 3 кабинета за педиатрични прегледи и 4 кабинета за гинекологични прегледи.  Тъй като финансирането на дейността на тези кабинети от държавния бюджет е недостатъчно, е необходимо да се кандидатства за допълнителни средства за обновяване на остарялото медицинското оборудване на съществуващите кабинети и за  закупуване на нови допълнителни мобилни кабинети, така че да бъде обезпечено населението в 28-те области на страната, за да се подобри достъпа до безплатни превантивни дейности (ехо графе ки, мамографеки, гинекологични, лабораторни и др. прегледи) сред уязвимите групи.  Делта на проекта е закупуване на специализирани превозни средства - оборудвани мобилни лаборатории, мобилни рентгенови кабинети, мобилни АГ кабинети и транспортни леки автомобили, чрез които екипи от медицински специалисти към 26 областни лечебни заведения да могат да осигуряват медицинска помощ в отдалечени и трудно достъпни места при необходимост или за реализирането на профилактични или е кри н и н го ви пре г лед и»  Прогнозна стойност т изпълнение на основните дейности на проекта - 50 м ли» лв.  5. МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА 27 ДЪРЖАВНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА» ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СВЪРЗАНА С ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА И НЕОБХОДИМИТЕ СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  Целта на проектната идея е да се модернизира материално-техническата база на 27 държавни лечебни заведения - търговски дружества» чрез доставка на съвременна медицинска апаратура, за прилагане на специализирани болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на сощшлно-значимите заболявания, и създаване на достъпна среда. През програмен период 2007-2013 г. бяха модернизирани J 7 лечебни заведения за болнична ъюмощ в страната, за същите предлагаме да бъдат доокомплектовани е необходимата апаратура, е което ще се постигне равен достъп до здравни услуги на пациентите във всичките региони на страната. През 27-те лечебните заведения за болнична помощ преминава годишно над 75% от населението на страната, според статистическите данни за 2017 г. Грижите за здравето на населението са насочени към осигуряване на равен достъп до качествени, устойчиви и достъпни медицински услуги, чрез развитие на инфраструктурата и създаване на възможности за комплексно медицинско обслужване, което ще осигу ри максимално използване на болничния капацитет. Реализирането [[а инвестициите ще повиши ефективността и качеството на ле чеб f го -д н a г но етичния процес.  Дейностите на проекта ще се реализират на територията на страната, според нуждите на съответното лечебно заведение. Реализацията на дейностите на проекта включва доставка на съвременна медицинска апаратура, създава fie на достъпна среда и извършване на необходимите СМР дейности за въвеждане в експлоатация.  Според нуждите в лечебните заведения ще бъдат доставени минимум следните видове медицински апарати: миого детекторни компютърни томографи, дигитални скопично-графични рентгенови апарати, дигитални рентгенови апарати тип С-рамо, дигитални графични рентгенови апарати и лапароскоски комплекс.  За спазване изискванията за достьпна среда, се предвижда да бъдат обновени асансьорите в 27-те лечебни заведения. По този начин ще бъде осигурен лесен достъпна пациента е увреждания, както и в спешни състояния, не позволяващи самостоятелното им придвижване. Подмяната на асанеъорните съоръжения ще повиши и нивото на безопасност на условията на труд и предоставяните медицински услуги з лечебните заведения спрямо пациентите и служителите.  Прогнозна стойност за изпълнение на основните дейности на проекта - 43 мдн. лв. с ДДС  6, НЕОБХОДИМОСТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ДОЛЕКУВАНЕТО» ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОСПИСИ В 27 ДЪРЖАВНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА  Инвестиране в специализирани болници и отделения, в които се извършват дейности за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи за пациенти, които имат нужда от продължителен болничен престой и не могат да се обслужват сами в домашна обстановка. Инвестициите ще включват извършване на СМР дейности: реконструкция и преустройство на съществуващи сгради, строителство на нови сгради и дострояванет както и доставка на съвременно медицинско и немсдищшско оборудване и транспортни средства, необходими за придвижването на пациентите. Специализирани болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи в или към публични лечебни заведения, са лечебни заведения, в които различни специалисти осигуряват грижи за всякакви пациенти, независимо от възрастта, с всички заболявания, които са преминати острата фаза на лечение. Пациенти със задълбочили се хронични страдания, изискващи медикаментозно и инструментално лечение, Хора след инфаркт, инсулт, след политравма, след хирургични интервенции, с множествена склероза, деца с ДЦП и др. В лечебните заведения за долекуване и продължително лечение и хосписи болният получава непрекъснато 24 часово наблюдение, ежедневна визитация, физиотерапия, консултация при необходимост със специалисти от всички отделения на болницата, вливания, хранене и битово обслужване. При спешно състояние пациентът веднага може да бъде настанен в друго отделение па болницата, без да се губи време.  Прогнозни стойност за изпълнение на основните дейности иа проекта - 70 млн. дв. с ДДС  7. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ТРУДНОДОСТЪПНИ РАЙОНИ  Инвестиране в (МГ и ремонтни дейности за създаване на медицински кабинети за иовозавършили общопракти куващи лекари в трудно достъпни райони иа страната.Инвестициите ще включват извършване на СМР дейности: ремонт и обновяване в съществуващи сгради, както и доставка на съвременно медицинско и немедицинско оборудване и транспортни средства, необходими за осъществяване на медицинската дейност.  Предвидено за 4 години по 20 кабинета на година.  **Прогнозна** стойност за изпълнение на основните **дейности** на проекта - **5** млн. лв, с *ДДС*  8\* ЗАКУПУВАНЕ НА 3 БРОЯ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ПО ВЪЗДУХ (МЕДИЦИНСКИ ХЕЛИКОПТЕРИ)  Осигуряване на интегрирана система за спешна медицинска помощ за реакция при бегегвия и развитието на европейска координация, заложени в Националната здравна стратегия иа Република България.  Доставка на 3 броя транспортни средства по въздух (Медицински хеликоиери);  Окомплектовка за медицински и спасителни операции;  Координация и взаимодействие между отделните институции и ведомства - министерства. Червен кръст, Гражданска отбрана, доброволчески отряди, обществени екипи, ПСС.    Прогнозна стойност за изпълнение на основните дейности на **проекта - 60** млн. лв. с ДДС. | За сведение | В индикативните таблици посочените средства са разпределени експертно на база на конкретни обекти по райони от ниво 2 |
| Във връзка с публикуваните за обществено обсъждане на финализираните проекти за регионални схеми за пространствено развитие от ниво 2 /РСПР/, в посочените сайтове на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването изразява следното становище по отношение на общите характеристики и тенденции в развитието на публичните услуги по раздел „Здравеопазване“:  Министерство на здравеопазването подкрепя направените в РСПР изводи и очертаните тенденции, както и конкретните изисквания за изграждането и управлението на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати за Северен централен регион, Североизточен регион, Южен централен регион и Югозападен |  |  |
| **Министерство на образованието и науката** | Писмо 0213-26/5,02,.2021 и 0213-35/12.02.2021 За приоритизиране на обекти на МОН за периода 2021-2027 | Прието | Отразени са обектите и изискванията в Приложение |
| **ДА „Безопасност на движението по пътищата“** | В тази връзка, считаме за целесъобразно да предложим в ИТСРРП на ниво 2, стратегическите приоритети и цели, с отношение към транспортна свързаност и градска среда, **да бъдат допълнени с аспекта на БДП като приложима за страната държавна политика, разработена в единна стратегическа рамка за всички териториални и йерархични нива**. Допълнението би могло да включва референции към подкрепа за устойчив транспорт (обществен транспорт, велосипеден транспорт, електромобилност, интермодалност и т.н.); инфраструктурни мерки за пътна безопасност и защита на уязвимите участници в движението (пешеходци и велосипедисти); превенция на риска от ПТП; подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти; повишаване на осведомеността за безопасно придвижване; подкрепа за разработване и внедряване на интелигентни системи в помощ на пътното движение и управлението на трафика; и други акценти, свързани с развитието на устойчива градска мобилност. | За сведение | Някои от предложенията за допълнения фигурират в текстовете към съответните стратегически приоритети. |
| **ОП Околна среда** | 1. Предвид липсата на по-подробна информация за този район по отношение на регионалните системи за управление на отпадъците, съответно за регионалните сдружения за управление на отпадъците, каквато има в стратегиите за останалите райони, предлагаме включването на следния текст на стр. 30 след таблица 3: „В региона има няколко регионални сдружения с водещи общини съответно Гоце Делчев, Сандански, Благоевград, Петрич, Разлог, Дупница, Перник, София, Костинброд, Ботевград, Златица, Костенец (Самоков). Регионални депа са изградени и се ползват от общините в регионалните сдружения, като само за регионални сдружения Благоевград и Дупница в момента се изграждат регионални депа със средства от ПУДООС. Общините от всички регионални сдружения са подпомогнати финансово от ОПОС 2007-2013 и/или от ОПОС 2014-2020 г. за изграждане на регионалните си системи за управление на отпадъците, в т.ч. депа за битови отпадъци, сепариращи инсталации, инсталации за предварително третиране, компостиращи и анаеробни инсталации.“ | Прието | Изпълнено |
| 2.С цел допълване и конкретизиране на информацията в аналитичната част на раздел 2 по отношение на сектор ВиК предлагаме преди абзаца „Разработените регионални генерални планове за ВиК планират развитието на инфраструктурата в Югозападен район, а конкретните проекти за финансиране се определят със съответните регионални прединвестиционни проучвания (РПИП)“ да се добави следната информация „Със средства от ЕСИФ през периода 2014-2020 г. са финансирани следните ВиК проекти: фазиран проект – Банско (Благоевград); разработване на РПИП и изграждане на ВиК инфраструктура за територията, обслужвана от ВиК Перник ; разработване на РПИП за София област и за София град“. | Прието | Изпълнено |
| 4. Отново обръщаме внимание, че в специфичните цели /извън ТГС/ не са таргетирани действия свързани с рисковете от изменение на климата, а в направения SWOT-анализ са идентифицирани като заплаха. Препоръчително е да се обмисли предвиждането на мерки, свързани с превенция и борба с природни бедствия – пожари, наводнения, свлачища и др. Предлагаме включването на следния примерен текст: „Във връзка с адаптацията към измененията на климата е необходимо да се вземат мерки за превенция и управление на риска от процеси, свързани с: наводнения, движение на земни маси ( свлачища, срутища и др.), горски пожари, засушавания, както и други рискове от бедствия с природен характер. | Прието | Изпълнено, като е преработен конкретния текст в разработката |
| 5. Отново обръщаме внимание, че предвид идентифицираните в аналитичната част проблеми с КАВ е препоръчително да се адресират основните фактори за превишенията на ФПЧ, включително отоплителните уреди на твърдо битово гориво. Референции: Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024г.), приета с Решение № 334 на Министерския съвет от 07.06.2019г.; Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 - 2030г.), приета с Решение № 541 на Министерския съвет от 13.09.2019г.; Общински програми за качество на атмосферния въздух. | Прието | Направени са пояснения в текста |
| 6. Във връзка с включена дейност, свързана с разработване и актуализиране на планове за управление на защитени територии и на защитени зони по Натура 2000 по специфична цел 3.3. Запазване на биологичното разнообразие, отново обръщаме внимание, че плановете за управление на защитените зони не се възлагат от регионални и местни власти. Ангажиментът за разработването им е на Министерство на околната среда и водите. Плановете за защитените територии се възлагат от органите, отговорни за тяхното управление /ДНП, ДПП, РИОСВ/. | За сведение | След преработка дейността е в Специфична цел 3.2 , но е отпаднал текстът с разработване и актуализиране на планове за управление на защитени зони по Натура 2000 |
| 7. Във връзка с предвидените съвместни мерки за предотвратяване замърсяването на въздуха чрез по-ефективно използване на ресурсите по Специфична цел 3.5., Укрепване на трансграничните перспективи, отново обръщаме внимание, че текстът следва да се прецизира или да отпадне. В екологичния анализ на Стратегията, в сектор „Въздух“ е включено основно замърсяването с ФПЧ. /В Кюстендил - сероводород и амоняк, защото е термална зона; Перник – ПАВ, Бобово – серен диоксид, заради липса на ПСОВ/. Съгласно изследванията и националните стратегически документи, замърсяването с ФПЧ се адресира с основна мярка намаляване на замърсяването от битово отопление и допълващи мерки – транспорт и зелени зони. Допълнителни мерки са идентифицирани в Общинските планове за КАВ, които са насочени към територията и отразяват спецификите на конкретната община. В анализа като замърсяващ с ФПЧ индустриален източник е идентифицирано Стомана индъстри АД. В тази връзка не става ясно как по-ефективното използване на ресурсите ще доведе пряко да предотвратяване замърсяването на въздуха от ФПЧ, както и какви са тези мерки и как могат да се прилагат трансгранично. | Прието | Текстът е отпаднал |
| 8. Обръщаме внимание, че в представените индикатори за наблюдение и оценка липсва индикатор за сектор околна среда | Прието | Приет „Разходи за придобиване на ДМА с екологично предназначение“ |
| **Община Петрич** | Стр. 5  Още шест града с население над 20 хил. души допълват и балансират областните центрове - …… Петрич (40 475 д. \*)  \* В документа е изписан 27 039 брой жители на гр. Петрич. Посочено е, също, че информацията е по данни от НСИ към 31.12.2018 г. Данните оповестени от НСИ следва да носят информацията от източника, а именно - регистър население в МРРБ. По отношение на Петрич тези данни значително се разминават.  Съгласно текста на чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „а” от Закона за гражданската регистрация в регистъра на населението се включват всички български граждани, т.е. лицата с постоянен и настоящ адрес на територията на населените места, както и всички чужденци получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, които чужди граждани пребивават в конкретно населено място, вписано в личния документ, издаван на основание ЗБЛД. В тази връзка, видно от представената справка на населението по постоянен и настоящ адрес за община Петрич, обл. Благоевград, снета от ГД „ГРАО” на МРРБ е видно, че към дата 31.12.2018 г., населението по постоянен и настоящ адрес за гр. Петрич е 40 475 човека. Чуждите граждани с право на продължително пребиваване на територията на Република България се отразяват в регистри единствено при Областните дирекции на МВР, но не и в регистър население, поради което не е налице дублиране на информация.  Считаме, че некоректното отразяване на броя на населението и прираста води до неправилни изводи за актуалното състояние, което от своя страна обуславя неправилно формулиране на приоритети за бъдещо развитие. | Не се приема | Официалните данни са на НСИ за сведение към 31.12.2019 града е 26 932 души. |
| Стр. 6  Освен включените в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО Боянската църква и Рилският манастир, на територията на района са археологическите резервати Пауталия - Велбъжд в Кюстендил, Сердика-Средец в София, Мелник, редица исторически селища – Копривщица, Банско, Ковачевица, Долен, символа на Българския дух – Самуилова крепост, множество манастири от различни исторически епохи – Рилският манастир, символ на многовековната културна история на България, Роженският манастир, манастирът “Седемте престола”, Самоковският девически метох, Етрополският манастир, Земенският манастир, Чуриловският манастир, манастирите от Софийската Света гора и други. В Община Петрич се намира и обекта от национално значение - Древния град Хераклея Синтика. Археологичния обект е включен в Списъка на паметниците на културата с "национално значение", обявен за такъв с ДВ бр. 32 от 1965г., като в този период същият е бил наименуван Градище /Античен град Петра/ - 2 км. източно от с. Рупите. На това място е и храмовия комплекс на Пророчицата Ванга, посещаван ежегодно от хиляди туристи. | Не се приема | Посочени са поименно действащи манастири, а в други се включват всички от региона. Паметниците от категория „национално значение“ са упоменати с цифра. Към тях спада и църквата в Чуриловския манастир и Хераклея Синтика |
| Стр. 26  С проекти „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” и „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на град Петрич“ се кандидатства пред ПУДООС за финансиране и тяхната реализация\*.  \* Не е актуална информацията за финансиране на посочените проекти по ОП „Околна среда”. | За сведение /текстът в червено е пояснение/ | Текстът е писан през 2019, а за много системи актуалната информация е 2018 в случая Годишен доклад РИОСВ Благоевград. Такъв за 2019 не е публикуван. |
| Стр. 26  Изградените и въведени в експлоатация ПСОВ на агломерации под 2000 е.ж., които не са предадени на „Ви К“ оператор и не работят са: ПСОВ „Черниче“ –община Симитли, ПСОВ „Смочево“ – община Рила. ПСОВ „Габрене“ – община Петрич и ПСОВ „Михнево“ – община Петрич са предадени за експлоатация на оператора и през 2020 година ще заработят в пълен капацитет\*.  \* Не е актуална информацията за двете пречиствателни станции” | Прието | Текстът е коригиран |
| Стр. 39  За периода 2011-2018 г. само в 4 общини има увеличение на населението, като по - значително е в Столична 31 505 души (2.4%). Със значително намаление на населението са общините Перник – 7541 души (-7.8%), Кюстендил – 6640 души (-11.1%), Дупница – 5 133 души (-11.5%) и Петрич – 4 090 души (-7.6%)\*.  \* По данни на ГД „ГРАО” към МРРБ, публикувани на официалната интернет – страница на Дирекцията, населението на Община Петрич (по постоянен адрес) към 31.12.2011 г. е 65 239 души, а към 31.12.2018 г. е – 67018 души.  От тези данни е видно, че населението на Община Петрич се е увеличило с 1 779 души (+2,73%). | Не се приема | В официални документи се работи с данни от НСИ |
| Стр. 40  Значително през този период намалява населението на градовете Перник - 6 058 д. (-7.7 %),  Кюстендил - 4 230 д. (-9.6%), Дупница - 3 507 д. (-10.6%), Петрич - 1 745 д. (- 6.1%)\* и Благоевград - 1 478 д. (-2.1%).  \* По данни на ГД „ГРАО” към МРРБ, публикувани на официалната интернет – страница на Дирекцията, населението на гр. Петрич (по постоянен адрес) към 31.12.2011 г. е 38 150 души, а към 31.12.2018 г. е – 40 475 души.  От тези данни е видно, че населението на гр. Петрич се е увеличило с 2 325 души (+6,09%). | Не се приема | В официални документи се работи с данни от НСИ |
| Стр. 41  През 2018 г. 14 общини имат положителен механичен прираст, като по-значителен е прираста в Столична община 5 163 д. ( 3.9‰). В община Копривщица прираста е ( 0.0‰).  Останалите 37 общини имат отрицателен механичен прираст. С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са общините Петрич (-329 д.)\*, Дупница (-284 д.) и Разлог (-165 д.).  \* Видно от данните на ГД „ГРАО” към МРРБ, населението на Община Петрич (по постоянен адрес) се увеличава и основната причина за това е механичния прираст. | Не се приема | В официални документи се работи с данни от НСИ. <https://www.nsi.bg/bg/content/3060/механично-движение-на-населението> |
| Стр. 74  от трето йерархично ниво– градове-центрове с регионално значение в територията на областите – в НКПР са определени 4 града – областните градове Перник (73638 д.) и Кюстендил (40226 д.) и градовете Дупница (30165 д.)и Петрич (40 475 д. \*). | Не се приема | В официални документи се работи с данни от НСИ. |
| Стр. 94  Важно значение за развитието на ЮЗР ще има изграждането на направлението “ Петрич- Гоце Делчев-Смолян -Бургас” като част от т.н. Второстепенна Крайгранична южна ос “Петрич - Бургас” (Южна хоризонтала), залегнала в Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в България до 2020г. Оптимизацията и реконструкцията на пътищата по това направление, в това число и връзката на тази пътна ос с високоскоростен път до границата със Северна Македония при ГКПП Златарево включващ и околовръстно трасе на гр. Петрич\*, като непрекъсната транспортна ос ще интегрира периферните крайгранични територии по южната граница на България и ще подобри достъпа на общините до съответния им областен център в зоните с регистрирана най-влошена достъпност в България.  \* Предложението за допълнение в тази част е във връзка с предвижданията за реконструкция като високоскоростен път съществуващия сега път от републиканската пътна мрежа III – 198 - „Г. Делчев – Катунци – Петрич – ГКПП Златарево”, който ще е част от Второстепенна Крайгранична южна ос “Петрич - Бургас”. Същия път в момента преминава през централна улица на гр. Петрич - ул. „Рокфелер”, в близост до болницата и много обществени обекти. Поради това тежкотоварния трафик, който се движи в посока ГКПП Златарево е пренасочен през околовръстни улици „Елтепе”, „Солунска”, „Места” и „Цар Симеон”, гр. Петрич. Тази организация на движение се е запазила още от времето на строителството на АМ „Струма”, когато Държавата е поела отговорен ангажимент да реализира обходен път на гр. Петрич. Високоскоростния път до границата със Северна Македония при ГКПП Златарево включващ и околовръстно трасе на гр. Петрич, ще осигури директна връзка на едни от най-натоварените основни пътища към контролните пропускателни пунктове със съседните ни държави - Гърция и Северна Македония | Не се приема | Високоскоростен път има дефиниция и параметри, той е близък до магистрала. Околовръстен път трябва като проект да залегне в ОУП или ОУПО и ИПГВР, както и в ПИРО 2021-2027 г. |
| Стр.128  Природен парк „Беласица” е разположен в най-югозападната част на страната и обхваща по-голямата част от българския дял на планина Беласица. В парка се опазват различни редки представители на флората и фауната. Към парка се числи и резерват Конгура - с естествени горски екосистеми от див кестен и бук. Резерватът е богат и на други растителни и животински видове, много от които защитени. В непосредствена близост е Природна забележителност „Кожух“ – опазване местообитанията на редки и застрашени растителни и животински видове. | За сведение | Текстът в черно е в раздел Територии, наситени с важни за страната и региона недвижими културни ценности, музеи, културни ландшафти и коридори, където са маркирани и други обекти. Трактовката в червено е подходяща за план от общинско ниво. |
| Стр. 129  Културните напластявания на територията на Югозападен район датират от началото на V век пр.Хр. с Тракийската култура по долините на реките Места, Струма и Искър (Сандански, Благоевград, София), от Римската епоха пътища и градове (Никополис ад Нестум - община Гърмен, Пауталия - Кюстендил, Сердика - София, Античен град Хераклея Синтика – Община Петрич, Траянова врата – Ихтиман), от периода VІІ- ХІV век Самуиловата крепост (с. Ключ, община Петрич), Боянската църква (София), Чуриловски манастир (Петрич), Рилски манастир и Хрельовата кула, Манастирите от Софийската Света гора. | За сведение |  |
| Стр. 149 относно предвижданията за изграждане на нови индустриални зони:  Нова индустриална зона в община Петрич. Планира се зоната да се изгради в местността "Тръстен" върху общински имоти с площ 497 декара. Общината вече е реконструирала и пътната връзка към бъдещата зона | Прието | Отразено в текста. |
| Стр. 149  Относно - Мерки, които ще подкрепят развитието на туризма в района:  Предлагаме да се включи и мярка - Повишаване използване на потенциала на хидротермалните ресурси чрез изпълнение на инвестиционни дейности по ремонт, разширяване и изграждане на инфраструктура, в т.ч. и сондажи - публична общинска собственост за минерални води, както и за инфраструктурата за минерални води – публична държавна собственост, за която общините имат задължение за поддръжка, произтичащо от Закона за водите. | Прието | Има включена нова цел 1.3.3 |
| Стр. 153  Относно - Мерки, за равнопоставен достъп до здравни услуги на всички нива в извънболничната и болничната помощ:  Предлагаме да се включи и мярка – Подобряване на материално-техническата база на регионалните болници обслужващи няколко общини в периферни гранични райони, както и повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура и медицински специалисти; | Прието | Допълнен е текстът с „За подобна мярка може да се кандидатства от група общини“ |
| Стр. 157-158  За осигуряването на по-добра свързаност между населените места и достъпност в района и страната се предвижда изграждането на направлението „Петрич-Гоце Делчев-Смолян – Бургас”, като част от т.н. Второстепенна Крайгранична южна ос „Петрич – Бургас” (Южна хоризонтала), залегнала в Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в България до 2020 г. Оптимизацията и реконструкцията на пътищата по това направление, в това число и връзката на тази пътна ос с високоскоростен път до границата със Северна Македония при ГКПП Златарево включващ и околовръстно трасе на гр. Петрич\*, като непрекъсната транспортна ос ще интегрира периферните крайгранични територии по южната граница на България и ще подобри достъпът на общините до съответния им областен център в зоните с регистрирана най-влошена достъпност в България.  Високоскоростния път до границата със Северна Македония при ГКПП Златарево включващ и околовръстно трасе на гр. Петрич, ще осигури директна връзка на едни от най-натоварените основни пътища към контролните пропускателни пунктове със съседните ни държави - Гърция и Северна Македония.  Изграждането на такава ос с подобрени параметри ще създаде по-добри условия за развитие на туризма и разгръщане на потенциала на планинските райони, включително за предлагане на съвместни регионални туристически продукти с граничните райони на съседните Гърция, Македония и Турция. | За сведение /текстът в червено е отговор на предложението/ | Няма промяна в текста |
| Стр.161  Като важни направления, подкрепяни от интервенциите на Кохезионната политика през периода 2021-2027 г., насочени към градовете от 3-то йерархично ниво, а именно Благоевград, Перник, Кюстендил, Петрич\*, следва да се посочат:  \* Въпреки, че Петрич е от 3-то йерархично ниво, не е посочен изрично, логично не фигурира и сред малките градове, от което се получава изключването му от предвижданията за подкрепа. | За сведение |  |
| Предлагаме и още едно допълнение - Стр. 104  В раздела за развитие на енергийната инфраструктура, като първи абзац:  От 2013 г. „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД е стартирала реализацията на Проект „Модернизация, рехабилитация и разширение на съществуващата газопреносна инфраструктура", който е проект от „общ интерес" (ПОИ 6.8.2), както и проект, определен за приоритетен за инициативата за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (CESEC). ПОИ 6.8.2 е комплексен проект за модернизация, рехабилитация и разширение на съществуващата газопреносна инфраструктура на територията на България……………………… | Не се приема | В четвъртия списък на проектите от общ интерес (ПОИ) за ЕС за 2020г (публикуван на 31 октомври 2019г) броят на газовите проекти намалява от 53 преди две години до 32.  Проектите, свързани с България са преформатирани и Проект 6.8 е преформулиран като „Клъстер на развитие и подобряване на инфраструктурата, позволяваща развитието на Balkan Gas Hub”, който включва:   * 6.8.1 Интерконектор Гърция — България [понастоящем известен като „IGB“] между Комотини (EL) и Стара Загора (BG) и компресорна станция при Kipi (EL); * 6.8.2 Рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система; * 6.8.3. Интерконектор България — Сърбия (понастоящем известен като „IBS“) –под № 6.10 в третия списък на ПОИ.   Обръщаме внимание, че проектът 6.8.2 касае действия само за българската преносна система (вкл. модернизацията на КС „Петрич”), а междусистемните връзки са по други проекти.  Република Северна Македония получава газ по транзитния газопровод „Дупница-Кюстендил-Македония” и няма икономическа обосновка за втора връзка към Македония на по-малко от 100 км на юг. В допълнение, това не би дало никакви ползи за община Петрич. |
| **Община Перник** | В по-голямата част на анализа се обръща внимание на София град, което се приема за разбираемо поради факта, че това е столицата на България. От друга гледна точка целта на документа е интегрирано развитие на Югозападен район за периода 2021-2027г. , което в никакъв случай не трябва да омаловажава ролята на останалите центрове като Перник, Благоевград и Кюстендил.  Необходимо е да се обърне по-голямо внимание на прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като това ще предизвика сериозна промяна на икономиката, енергетиката и промишлеността в Перник и региона и ще доведе до значително увеличение на трудовата миграция, а при по-задълбочен анализ и рационални решения това би могло да се избегне. – това е европейски регламент и ще засегне ТЕЦ Република и Бобов дол и мини Перник, но след 2030  Информацията за водните ресурси е изключително оскъдна, а предвид водната криза, в която Перник все още се намира е изключително важно да се задълбочи проучването на водните ресурси и да се представи виждане за съхранението и ползването им.  Интересен факт е драстичното намаляване на депонираните битови отпадъци в Област Перник от 1404 кг. /на човек през  2011г./ до 416 кг. /на човек през 2017г./, което е добре да се провери за достоверност.- информацията е от НСИ и РИОСВ Перник  Би трябвало да се обърне внимание на следните факти,  тъй като те поставят под въпрос определеното 3-то йерархично ниво за Перник  :  -броя на населението на Община Перник (88604) е по-голям от този на Община Благоевград  (75 329); - класификацията на Перник е на силно урбанизиран район по социално икономически показатели, редом със София и Благоевград;  -Стратегически доброто разположение на Област Перник до столицата, границата с друга държава, добре развитата транспортна мрежа, както и близостта до летище, обуславят Перник като подходяща зона за развитие на бизнес , индустриални производства, промишленост и туризъм на международно ниво.  По-задълбоченият анализ на възможностите за развитието  на областите Перник, Благоевград и Кюстендил би допринесло за по-голяма добавена стойност на документа, като следствие от разработката му и към цялостното развитие на Югозападен регион в периода 2021-2027г., тъй като за момента основно място в него заема София град.  Транспорт  В така изготвеният проект на стратегията, по никакъв начин не е изведен като приоритет общественият превоз на пътници, който е важна част, и предпоставка за развитието на съответните общини, в това число и на Община Перник. В раздел 2.1.9. - Свързаност и достъпност (транспортни направления и други инфраструктурни мрежи и съоръжения с национално и регионално значение, конкретно 2.1.9.1. Транспортни направления и свързаност, са засегнати проблеми, касаещи транспортните направления, инфраструктурните проекти, железопътният транспорт, въздушният транспорт, но не и автобусният транспорт. В раздел „Интермодален транспорт” е редно да отбележим, че развитие търпи превоза на товари, но не и този на пътници. Това е постановка на ОП Транспорт и транспортна инфраструктура. В тази връзка предлагаме да се изведе като приоритет интегрираното развитие на автобусният транспорт в региона. Освен градският транспорт, важен фактор за социално-икономическото развитие на общините е и междуселищният такъв. В предстоящият програмен период 2021-2027г., ще бъде стимулирано използването на партньорствата между общините и публично-частните партньорства, което от своя страна ще бъде един механизъм за развитие и интеграция на градските и междуселищните превози на пътници. Това следва да бъде и една от целите на Интегрираната стратегия за развитие на Югозападен район. Развитието на автобусният транспорт ще окаже положително въздействие върху социално-икономическото развитие на повече от една община/област. Транспортната свързаност допринася за икономическото развитие на районите, в т.ч. за разкриване на нови работни места и подобряване на неговата конкурентоспособност, изграждане на необходимата техническа и бизнес инфраструктура. Освен това, развитието и интегрирането на този вид транспорт и обновяването на подвижния състав с екологично чисти превозни средства, е пряко свързано с околната среда и подобряването на качествата на атмосферния въздух. Има текст, касаещ интегрирания градски транспорт  Целта на общата европейска политика, която следва да се прилага и в община Перник и областта е за по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска, включително в сектор автобусен транспорт.  В тази връзка, извеждането на автобусният транспорт като приоритетен сектор за развитие в следващият програмен период, чрез публично-частни партньорства, следва да бъде важна част от така разработената стратегия за развитие на всяка една община, с цел осигуряване на качествена и безопасна услуга за населението .  Осигуряването на безопасни автобусни спирки, интегрирана система за управление на трафика, интегрирана транспортна схема за градски, междуселищен, междуобластен и железопътен транспорт, валидатори за таксуване на пътниците, осигуряване на видеонаблюдение, оборудване с устройства за регистрация на ПТП, подмяна на автобусния парк са само част от възможностите за устойчиво развитие на сектора. | За сведение /текстът в червено е разяснение или отговор по поставения въпрос/ | Няма редакция в текста |
| **ОП „ Софпроект ОГП“** | Като цяло, оценката ни за този документ е много висока и смятаме, че той ще може достойно да изпълни предназначението си на водещ документ за стратегическото планиране на ЮЗР през новия програмен период 2021 - 2027г. |  |  |
| Коментари към „Цел 1.1.4. Преход към неутрална по отношение на климата икономика"  Нашият коментар засяга спецификата на СО като най-голям потребител на енергия в урбанистичната структура на страната, относително бедна на енергийни ресурси, зависеща в неразумно голям процент от изкопаеми горива, но разполагаща с неоползотворено обилие от минерални води. Смятаме, че използването на геотермалната енергия от минерални води следва да получи своето важно място в рамките на тази цел и съответно — подкрепа за реализация.  Следващият коментар засяга темата с битовите отпадъци. Предложението е текстът да бъде допълнен, за да засегне нуждата от повишено внимание по отношение на битовите отпадъци и системите им за третиране. | За сведение |  |
| СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. ПОВИШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ВКЛ. ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ  В София развитието на система Труд е пространствено определено от действащия ОУП с хоризонт 2030г. В по-голямата част индустриалните зони са вече урбанизирани и използвани за производствено-складови дейности и делът на новите терени съгласно ОУП е относително малък, защото важен принцип при планирането е пестенето на земеделска земя. Обществеността е чувствителна на тази тема. Затова смятаме, че трябва да се преформулира постановката за София на стр.148 и да стане „реконструкция на съществуващи и изграждане на нови енергоефективни индустриално-складови и бизнес зони", независимо, че в случая на Кремиковци например реконструкцията е пълна, а профилът на зоната ще бъде съвсем нов в бъдеще. Освен това изразът „в кварталите Младост, Надежда и Овча купел" е неточен и по-скоро навежда на мисълта за жилищните квартали, като също засяга определена обществена чувствителност. Препоръчваме текстът да се отнесе към използваните в ОУП и ИПГВР имена на самите индустриални (производствено- складови) зони и към административните райони на Столицата, в които попадат. Предложението за прибавяне на думите „бизнес зони" е свързано с факта, че в момента например в НИЗ Божурище делът на складово-логистичните непроизводствени дейности е със значителен дял. В СО също делът на дейностите или бизнесите от третичния сектор е по-значим от този от вторичния сектор на икономиката (индустрия).  Препоръчваме текстът за новата транспортна връзка към Кремиковци да се преформулира като „нова връзка със зелен тип градски релсов транспорт", тъй като в момента се прави проучване относно възможни по-ефикасни алтернативи на предвиденото с ОУП далекоперспективно удължаване на линия на метрото под летище София. | Прието | Направени са редакционни поправки |
| ПРИОРИТЕТ 2: СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ  Коментари общо за приоритета: В концепцията за съхранение на човешкия капитал би следвало да се включи политика, която да гарантира по-добре балансираното трудово натоварване на хората, така че да се избегне, така нареченото в директен превод от англ. „прегаряне" (burn out). Това би подпомогнало качеството им на живот и би повишило тяхната трудоспособност, а от там и би направило района по-атрактивен.  Налагането на подобна политика, не би могло да се случи през услуга. Съхранението и развитието на човешкия капитал само по себе си е чудесно, но за да бъде изпълнено то, инвестицията в услугите е само една ос по пътя към реализацията му. В контекста на времевия диапазон и на рамката, която настоящия документ задава, би следвало този приоритет да се разглежда в по-широк аспект, поставяйки рамката за постигане на високо качество на живот.  В грижата за човешкия капитал, би следвало да се обърне внимание и на индекса на щастието, който според множество международни изследвания е в основата на продължителността на живота. В анализа на документа се отделя специално внимание на продължителността на живота, но индексът на щастието не е засегнат. Той би бил пряк индикатор за успеваемостта на заложените в документа политики. | Не се приема | Приоритетът е многокомпонентен израз на икономически , здравни, социални и др. страни и не може да се отнесе към регион. |
| СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1 ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА СИЛА  За увеличаване на ефекта от предвидените в целта действия може да се добави и фокус в партньорството между образователните структури и разнообразни организации в сферата на образованието и със социален характер, включително и НПО. Голяма част от тези организации показват силно развитие и вече са успешни в разработването на част от иновативните системи предложени в специфичната цел. Близкото сътрудничество между училищата и НПО, ще облекчи прехода към иновативни системи и ще подпомогне адаптацията на някои по-изоставащи училища, техните учители и ученици. Включването на родителите може да бъде подпомогнато от подобен вид организации. Същото важи и за изграждане на партньорства с бизнеси. Това ще увеличи атрактивността на образованието в конкретната област, а оттам и ще подпомогне за постигане на голямата цел — увеличаване на квалифицираната работна ръка в отделните сфери. | За сведение |  |
| СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2 НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА  Специфичната цел засяга темата с младежите, които нито учат, нито работят, казус деликатен и изключително труден за адресиране. Специалният и комплексен подход към него са от съществено значение за разрешаването му. Като част от комплексните действия, предвидени в специфичната цел, предлагаме да се добави работа в посока интеграция на иновативни и насочени към специфични потребители (възрасти, увреждания, деца без родители, малцинства, социално слаби и др.) системи за специализирано кариерно ориентиране, още докато децата са в системата на образованието. Това ще адресира нарастващия процент младежи в тази група. В допълнение към тази система следва да се развият и партньорствата с организации, които работят с тези деца и им помагат да се адаптират. Като хора, познаващи проблематиката те следва да бъдат включени в процеса по създаване на политики и организиране на рамката и правилата на практическата работа. Така подобрените и усъвършенствани политики, ще бъдат по-лесно трансферирани към практика, което ще увеличи шансовете за реализация и насочването, на младежите в спомената група, към пазара на труда и ще увеличи трудовия капитал на района.  Важен елемент от атакуването на проблема е развитието на социални бизнеси, чиято целева група са именно хората от уязвими групи.  Като следващата посока, която цели да развие възможностите за заетост на населението, е създаване на работни места за хора с много ниско или без никакво образование, както е предвидено за тези с много висока квалификация. Създаването на възможности за обучения и лесна адаптация към нова специалност, както и разширяването на платформите за търсене и предлагане на работна ръка ще подпомогне обръщането на посоката на задълбочаващата се тенденция. | За сведение | Темата е разгледана в дуалното обучение |
| СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3 ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ  Предлагаме засилен фокус към инвестиции в превенция и популяризиране на здравословния начин на живот, отново чрез интегрирани действия (среда, храна, информация, икономически възможности, обучения и др.). В този контекст партньорствата с граждански организации и насърчаването им биха имали добър ефект за подобряване на тенденциите, а и за увеличаване на гражданската активност и отговорност. | Не се приема | Коментарът е към достъп до здравната мрежа |
| СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4. ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ  Подкрепата за социалното предприемачество би следвало да се изведе на много по- приоритетна позиция. Да се разшири спектърът на социалните услуги, така както се инвестира и в увеличаване на качество им. Като допълнение към тази цел да се добави включването на хора, освободени след лишаване от свобода. Те представляват потенциал за пазара на труда, ако им се осигури помощ още преди и при връщане в обществото, и потенциална заплаха за него, ако това не се случи. Подпомагане за адаптацията на тази специфична група ще повиши сигурността на средата като цяло, качеството на техния живот и ще допринесе за системата на трудовия капитал. | Не се приема | В текстът има булет „Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни междусекторни услуги с цел превенция на социалното изключване“; |
| СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.5 ОПАЗВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИТЕ УСЛУГИ  Предлагаме допълнение на фокуса на действията предвидени в целта - създаване на политики и партньорства насочени към развитие, създаване, разпространение и популяризиране на културни ценности за подпомагане на по-бързата и качествена реализация на творците и повишаване културата на населението. Културата, която може да се създаде в съвременността, отговаряйки на нуждите на съвременния човек и възпитаваща го, заслужава не по-малка грижа от опазването на наследството. Във всички времена културата е създавала продукт при наличие на финансова подкрепа, а този продукт на свой ред е ставал ресурс за развитие в другите области, включително за икономическо развитие. | Не се приема | В дейностите се включват всички аспекти на тези предложения. |
| ПРИОРИТЕТ 3: ПО-ДОБРЕ СВЪРЗАН И УСТОЙЧИВ РАЙОН  СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТТА НА РАЙОНА В НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН И ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛНАТА ДОСТЪПНОСТ  Смятаме, че ИТСР на ЮЗР трябва да включи задължително списък с приоритетни проекти на стратегическа инфраструктура на регионално ниво и с над-регионално  значение, които да се разработят през периода на нейното действие във вид, даващ възможност за инвестиране в изграждането им. Процедурите са дълги и основна причина за недостатъчно усвояване на средства по оперативните програми е липсата на проектна готовност | Прието | Съществува списък с приоритетни обекти по стратегически приоритети и цели |
| Наложително е изработване на подробна транспортно-комуникационна схема с времеви хоризонт поне 20г. за високия клас пътна и ж.п. инфраструктура на целия агломерационен ареал на София, с акцент върху частите от коридор „Ориент/ Източно-Средиземноморски". Тя трябва да бъде във варианти и да позволи избор на решение и трасе за западния далечен автомобилен обход на София извън СО, съвместено с предвижданията на ж.п. възел София като част от ж.п. инфраструктурата на същия коридор. | Не се приема | ИТСР не може да включи подобен проект, който може да е предложение в ПИРО |
| СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  По наша преценка тук трябва да се заложат подцели и мерки, в т.ч. да се подобри стопанисването, да се възстановят и доизградят пространствените интегрални системи с инфраструктурен характер за превенция на негативните въздействия от наводненията и сушите, които в резултат от промените в климата и засилената неравномерност на валежите представляват по-висок риск, а именно:   1. Реконструкция и изграждане на корекции на реки по съвременен начин, при мерки за запазване на биоразнообразието във водните тела и по поречията (връзка със специфична цел 3.3) | Не се приема | Целта касае биологичното разнообразие, корекции и почистване на реки има регламент , в чертите на населено място се извършва от Общината, извън от Държавата |
| 2.Реконструкция и изграждане на отводнителни системи за населените места | За сведение | Отводнителните системи са канализационните такива /дъждовна канализация/ и тя е елемент на Общите и подробни планове |
| 3. Реконструкция и изграждане на планирани изкуствени водоеми;- | Не се приема | Водоеми, ако се разбира язовири - МОСВ няма да заложи такава мярка в ОПОС |
| 4. Реконструкция и изграждане на напоителни системи за съвременно земеделие и преодоляване на монокултурния модел | За сведение | Тези системи са предмет на ОПРСР |
| СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. ЗАПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  Тази цел е от съществено значение за постигане на устойчивия растеж, заложен като фокус на настоящия документ. Освен описаните действия и заложените специфични цели и мерки за защитените местности, би следвало да се разшири, като се добави въвеждането на мерки за опазване на биоразнообразието и в градовете. Изчезването на някои видове от градските екосистеми вследствие на прекомерна и несъобразена със средата строителна дейност, може да се окаже пагубно за цялостното екологично и климатично състояние на урбанизираната територия, а и не само. От друга страна, промените в климата и в начина на ползване на градската среда налагат преосмисляне и промени в начина, по който се изгражда зелената система на градовете, функциите и видовия състав на използваната като посадъчен материал растителност. Тук е и нуждата от увеличаване на горските насаждения с местни видове, преимуществено широколистни, а не само запазване на съществуващите. Това би било и във връзка с установения висок ерозионен натиск в северните части на СО и с установените в анализа факти, че Област София-град е сред областите с най-големи отклонения спрямо нормата за валежи и с най-големи аномалии на средната годишна температура на въздуха в страната, който е свързан донякъде и с ефекта на топлинния остров поради мащаба на гр. София. | За сведение |  |
| СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.4. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ  Коментари към „Цел 3.4.2. Развитие на градските райони и стабилизиране на селищната мрежа  Като допълнение към описаните задачи да се добави насърчаване на специализацията в конкретни сфери на отделните градове. Това ще помогне да се концентрират усилията за по-ефективното им развитие, а и ще създаде благоприятна партньорско - конкурентна среда във всеки от тях и помежду им. | Не се приема | Задачата е на районно ниво , с детайли по области . Подробно са разписани действията в преработения материал , където целта е вече под номер 3.3 |
| Коментари към Цели 3.4.4. и 3.4.5.  Независимо, че СО не се определя като община с типични селски характеристики, все пак в нея се намират три малки града и 34 села, които също имат нужда от подкрепа за запазване на тяхната жизнеспособност и функции, но те досега остават извън фокуса на оперативните програми. | За сведение |  |
| От гледна точка на София „Специфична цел 3.5. Укрепване на трансграничните перспективи" е важна и в по-широк план — като възможност за сътрудничество като средство за подобряване на практиките в различни области, за подобряване на информираността и ползване от добрия опит и постиженията на съседните държави и за постигане на желаната по-висока значимост като регионален център от европейски ранг. | За сведение |  |
| В текста на настоящия стратегически документ само на едно място бегло и в друг контекст се заговаря за качество на живот. А това е важен показател за устойчив растеж и все повече — за конкурентоспособност на градовете по привличане на млади хора с потенциал и възможности за избор, от които зависи бъдещото развитие и просперитет. В този смисъл бихме подкрепили да се изследват поне еднократно, в сътрудничество с научната общност, и индикатори за качество на живот, защото далеч не всички подходящи за това индикатори се наблюдават и поддържат в момента от държавни институции. То следва да се разглежда в два аспекта — обективен (на база обективни показатели като качество на въздуха, достъп до работни места, градска среда, достъпност и т.н.) и субективен (субективна оценка от населението на градовете и селата в региона в набор от показатели). В субективната оценка би следвало да се включи и индикатор за щастие, което в глобален контекст е един от специфичните мерители за качество на живот. | За сведение | Посочените в разработката „Индикатори“ отговарят на възприетите приоритети и цели. За тях има индикативни стойности, който могат да се наблюдават и отчитат от съответно посочения в таблицата източник. |
| **Община Благоевград** | Във връзка с писмо наш Вх. № 53-00-377/27.03.2020 г., относно Обществено обсъждане на проект на Схема за пространствено развитие на Югозападен район за планиране от ниво 2. изразявам положителното си становище по така заложените визия и пакет от стратегически цели и приоритети.  В допълнение считам, че в документа е необходимо да се предвидят дейности, които са насочени към преодоляване на икономическите, инфраструктурни и демографски различия между градските райони, попадащи на територията на Югозападен район за планиране, както и дейности за населените места, попадащи на територията на съответната община, чийто административен център е и областен такъв. | За сведение |  |
| **Столична община** | Изготвеният проект на СПР е базиран на сериозен анализ на потенциалите на всички общини в района, както и на техните затруднения като са посочени съществени мерки, чрез които да се постигне реализацията на стратегическата визия на Югозападния район. Това, което считаме, че е необходимо да се допълни, засягащо развитието на Столична община - област София-град, е свързано с предвиждане на повече дейности за използване на минералната вода, която е едно от стратегическите предимства на Столицата в национален и европейски план. Предлагаме в СПР да залегнат следните мерки към следните Специфични цели /СЦ/ като описанието и номерацията на СЦ е взет от пълния текст на проекта на СПР |  |  |
| Към СЦ 1.1. Подобряване на научно-изследователския потенциал на столицата и района, ЦЕЛ 1.1.4. Преход към неутрална по отношение на климата икономика да се добави следната мярка:   * насърчаване научно-изследователски и проучвателни дейности за допроучване, идентификация и очертаване на регионалните резервоари (находища) на минерални води в хидротермалните басейни на територията. | Прието | * Добавен е текст към СЦ 1.2 „насърчаване на научно-изследователски и проучвателни дейности за допроучване, идентификация и очертаване на регионалните резервоари (находища) на минерални води в хидротермалните басейни на територията, включително и използването им за стопански цели – оранжерии и други.“ |
| СЦ 1.3. Подкрепа за регионална специализация, устойчиво  валоризираща специфичните потенциали на района, ЦЕЛ 1.3.2. Развитие на устойчиво и диверсифицирано селско стопанство да се добави следната мярка:  разработване и изпълнение на проекти за развитие на оранжерийно производство на зеленчуци и цветя чрез използване на геотермална енергия. | За сведение | Има го в цитираната СЦ1.2 |
| СЦ 1.3. Подкрепа за регионална специализация, устойчиво  валоризираща специфичните потенциали на района да се създаде допълнителна цел и мерки към нея: | За сведение | В окончателният вариант на документа в СЦ 1.1 „Насърчаване на интелигентен и иновативен икономически ПРЕХОД и преход към неутрална по отношение на климата „ има множество мерки и предложения. |
| ЦЕЛ 1.3.3. Оползотворяване на регионалния хидротермален потенциал за устойчиво развитие на територията.  Мерки:   * разработване и изпълнение на проекти за крайградски хидротермални центрове и заведения около разкрити и потенциални (идентифицирани) находища на минерални води в склоновете и подножията на Витоша, Плана, Лозенска планина и Стара планина, предлагащи достъпни и ефективни програми за активен отдих, профилактика, закаляване, спорт. * разработване и изпълнение на проекти за междуселищни хидротермални плажове в зоните около Доброславци-Житен, Мрамор-Волуяк, Требич- Мировяне, Кумарица - Нови Искър, Световрачане-Негован, Чепинци- Челопечене, Горни-Долни Богров и Казичене-Кривина. * разработване и изпълнение на проекти за междуградски крайпътни заведения   мотели и къмпинги е минерална вода: мотел-къмпинг Божурище  (международен път Е-80); мотел „Черна котка“ (автомагистрала „Тракия“); Григорево-Долни Богров (Подбалкански път-магистрала); Елин Пелин- Мусачево връзка между (връзка между източните пътни магистрали и шосеен път София-Панагюрище); Рударци-Перник (автомагистрала „Струма“); язовир „Искър“- Щъркелово гнездо (пътя София-Самоков).   * развитие на разнородна водоналивна (бутилираща) промишленост за неограничена питейно-трапезна и дозирана лечебна употреба на базата на различни по качества минерални води в региона.   Към СЦ 2.3. Осигуряване на равен достъп до качествени здравни услуги да  се добавят следните мерки:   * разработване и изпълнение на проекти за нови и реновиране на съществуващи балнеоложки центрове за физикално лечение, рехабилитация и профилактика на територията на област София-град, предлагащи най-съвременните, ефективни и достъпни програми и технологии за лечение, рехабилитация и профилактика е минерални води в традиционните градски балнеоложки   2  центрове Банкя, Овча купел, Панчарево, Горна баня и част от сградата на Централната минерална баня.   * разработване и изпълнение на проекти за нови извънградски водолечебно- оздравителни (балнеоложки) центрове с леглова база за физикално лечение и рехабилитация в северните склонове на Стара планина: Войнеговци- Локорско, Кътина-Балиш, Нови Искър. | За сведение | Проекти и предложения от този вид могат да залегнат в ПИРО на съответната община |