

NARVA LINNA

**KULTUURI JA SPORDI**

ARENGUKAVA



**2015-2020**

****

H:\__3.png

Sisukord

[Sissejuhatus **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc399581727)

Arengukava elluviimise valdkondade kirjeldus[, põhiprobleemid ja arenguperspektiivid 5](#_Toc399581728)

Narva linna kultuuri- ja spordiasutuste struktuur[. 5](#_Toc399581729)

Suurimad kultuuri- ja spordiüritused ja -sündmused [11](#_Toc399581730)

Arengu põhiprobleemid ja -võimalused [13](#_Toc399581731)

Arengukava elluviimise riskide kirjeldus ning nende maandamise võimalused [14](#_Toc399581732)

Arengustrateegia ja - prioriteedid arengukava elluviimise valdkonnas [15](#_Toc399581733)

Narva linna kultuuri- ja spordivaldkonna visioon 2020. aastaks [15](#_Toc399581734)

Strateegilised eesmärgid ja ülesanded [15](#_Toc399581735)

Arengukava elluviimise oodatavad tulemused [16](#_Toc399581736)

Tegevuskava aastateks  [2015 – 2020 18](#_Toc399581737)

**H:\__3.png**

# Sissejuhatus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arengukava eesmärk: | – | tõsta kultuuri ja spordi roll linna pikaajaliste arenguülesannete lahendamisel, tagada loomingulise, kultuurilise ja spordivaldkonna täiustamine, tugevdada nende valdkondade roll linna elanikkonna kasvatuses, arengus, hariduses ning vaba aja sisustamise tagamises. |
| Põhisuunad: | – | valdkondade infrastruktuuri arendamine, kultuuri- ja spordiasutuste materiaal-tehnilise baasi tugevdamine; |
|  | – | füüsilise ja loomingulise kasvatuse protsessi kvaliteedi ja tulemuslikkuse tõstmine munitsipaalhuvikoolides; |
|  | – | linna elanikkonna vaba aja sisustamise põhivormide arendamine ning elanike kaasamine tegelemisse erinevate kunsti- ja spordialadega; |
|  | – | kultuuri- ja spordisidemete ning koostöö arendamine linnas ja väljaspool seda. |
| Arengukava elluviimise aeg: | – | 2015 - 2020. |
| Arengukava väljatöötamise alused: | –  –  – | Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;  Narva Linnavolikogu 14.08.2014. a otsus nr 107 „Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015 – 2020 algatamine ja lähteülesande kehtestamine“;  Narva Linnavolikogu 26.09.2007. a määrus nr 36 „Narva linna arengukava 2008 - 2018“; |
|  | – | Narva Linnavolikogu 28.09.2006. a määrus nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“; |
|  | – | Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a määrus nr 29/35 „Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna põhimäärus“. |
| Arengukava koostamises või arutamises osalenud asutused ja organisatsioonid: | –  \_ | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond;  Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon; |
|  | – | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavad kultuuri- ja spordiasutused; |
|  | – | munitsipaalhuvikoolid; |
|  | –  – | Narva Muuseum;  Tartu Ülikooli Narva Kolledž; |
|  | –  – | linna kultuuri- ja spordivaldkonna mittetulundusühingud (rahvuskultuuriseltsid, ühingud, spordiklubid, liidud);  kõik huvitatud isikud. |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Arengukava väljatöötamise vajaduse põhjendus**

Käesolev arengukava on linna kultuuri- ja spordivaldkonna arendamise, kultuuri- ja spordipotentsiaali säilitamise ja edendamise vahend, on suunatud Narva linna kultuurilis- ajaloolise pärandi, spordisaavutuste ja võimaluste, parimate kultuuri- ja sporditraditsioonide säilitamisele ja arendamisele. Arengukava eesmärk on stimuleerida elanikkonna loomingulise ja sportliku aktiivsuse kasvu ning pöörata olulist tähelepanu linna peamiste kultuuri- ja spordisündmuste toetamisele.

Kultuuri ja spordi säilitamise ja arendamise aktuaalsete ülesannete lahendamine nõuab selget strateegilist planeerimist. Kultuuri- ja spordiprotsesside programmilise planeerimise rakendamine võimaldab koondada rahalisi vahendeid teatud objektidel konkreetsete tööde läbiviimiseks, vältida nende hajumist, tagada maksimaalse tulemuse saavutamise minimaalsete vahenditega. Arengukava elluviimine võimaldab ületada olulisi probleeme asutuste tegevuses, tagada sihipärase töö saavutamaks käesoleva arengukava püstitatud arengueesmärke.

Arengukava näeb ette organisatsiooniliste ja rahaliste võimaluste ühendamist. Arengukava viiakse ellu vastavalt tegevuste loetelule, mis on määratletud tegevuskavas. Tegevuste loetelu koosneb neljast jaotisest, mis hõlmavad Narva linna kõige olulisemaid kultuuri- ja spordipoliitika suundi. Arengukava vastab Narva linna arengukavale, kuna sellega on kindlaks määratud kõige olulisemad kultuuri- ja spordivaldkonda puudutavad aktsendid ja seisukohad.

**H:\__3.png**

# Arengukava elluviimise valdkondade kirjeldus, põhiprobleemid ja arenguperspektiivid

Käesoleva arengukava elluviimist teostatakse linnaelu kahes olulises valdkonnas – kultuur ja sport.   
  
Kultuurikeskkond on tänapäeva ühiskonna üheks võtmemõisteks ning kujutab endast mitte eraldi valdkonda, vaid koostoime kompleksset süsteemi, mis võtab arvesse mitmeid tegureid ja ühendab erinevate kultuurivaldkonna struktuuride, organisatsioonide ja esindajate jõupingutusi.   
  
Narva linnal on kultuuripärandi ja kultuurivaldkonna arendamise potentsiaali. Linna elus toimub pidev kultuuri rikastamise, väärtuste loomise ja levitamise ning saavutuste protsess. Kultuuritegevus ühendab endas kultuuritraditsioonide säilimist, raamatukogundust ja muuseumindust, esitus- ja kujutava kunsti toetamist ja arendamist, traditsioonilise eesti rahvakultuuri arendamist, linnasiseste, riiklike ja rahvusvaheliste sidemete tugevdamist kultuurivaldkonnas. Linnas tegutsevad loomeliidud ja -ühendused, muuseum, raamatukogu, kultuuri- ja vabaajaasutused, mis edendavad linna kultuuripärandi säilitamist, edastamist ja suurendamist. Olulist rolli kultuurivaldkonna arendamises on linna ja riigi elu olulistele tähtpäevadele ja sündmustele pühendatud sündmustel ja kontsertidel.

Aastal 1999 sai linn tiitli “Narva – Eesti Sügispealinn”. Pärast 10-aastast vaheaega, alates 2009. aastast sai see sündmus traditsiooniliseks. Igal aastal projekti “Narva – Eesti Sügispealinn” raames toimub linnas kolme kuu jooksul suur hulk spordi-, kultuuri- ja meelelahutusüritusi.   
  
Sport on Narva linna elanikkonna elu ja sotsiaalse arengu lahutamatu osa. Tõenäoline on vajadus pakkuda sportimisvõimaluste tagamist, sportimise propageerimise korraldamist kui tervisliku eluviisi ja spordisaavutuste arengu koostisosa. Linna elanikkonna süstemaatilisse sportimisse kaasamise üheks võtmekomponendiks on spordirajatiste kättesaadavus, tehniline seisund ning spordiinventari ja seadmetega varustus.

Linna elanike seas spordi populariseerimise eesmärgil toimuvad Narvas igal aastal massilised spordi- ja terviseüritused erinevatel spordialadel. Linnas on palju treenereid, kellel on aastatepikkuseid kogemusi, häid saavutusi spordis, kes on kasvatanud terve plejaadi sportlasi ning kelle teenused on hindamatud. Paljud Narva sportlased osalevad kõrge taseme võistlustel, sealhulgas Euroopa ja maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel.

Seega tagab linnas olemasolev töösüsteem kultuuri- ja spordivaldkonnas Eesti kultuuri, rikka pärandi ja kultuurilise mitmekesisuse, samuti sportliku elustiili väärtustamise, säilitamise, arendamise, teavitamise ja levitamise nii Narvas ja Eestis kui ka väljaspool riiki ning toetab nii kutselist kui ka harrastustegevust loovuse ja spordivaldkonnas.

## Narva linna kultuuri- ja spordiasutuste struktuur

Kultuuri- ja sporditegevust koordineerib Narva linnas koostöös kolmanda ja erasektoriga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ja Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon.

Linna kultuuri- ja spordivaldkonnas tegeleb 12 allasutust, sealhulgas 8 munitsipaalhuvikooli, Kultuurimaja Rugodiv, Narva Keskraamatukogu, Narva Linna Sümfooniaorkester, Narva Spordikeskus. Need täielikult linna eelarvest rahastatavad asutused tagavad õppe- ja kasvatusliku ning kultuurilis-tervisliku teenuse osutamise elanikkonnale. Üldhariduskoolides ja Narva Noortekeskuses samuti pakutakse noortele tegevust ja võimalust osaleda erinevatel üritustel ja projektides muusika-, kunsti-, teatri-, tantsu-, tehnika-, spordi-, üldkultuuri- ja rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Selleks, et saavutada need eesmärgid, töötab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas ja selle allasutustes üle 600 inimese.

Lisaks eespool nimetatud asutustele tegelevad linna kultuuri- ja spordielus SA Narva Muuseum ja Geneva Keskus, mille baasil toimuvad erinevad linna jaoks olulised üritused. Hetkel toetab linn spordiklubisid ja ühendusi, kultuuriühendusi ja rahvuskultuuriseltse, teatrit Ilmarine ning muid organisatsioone, kes pakuvad teenuseid kultuuri- ja spordivaldkonnas. Tartu Ülikooli Narva Kolledžil ja Narva Kutseõppekeskusel on oluline roll linna kultuuri- ja spordielus kultuuriliste ja spordialaste projektide ja ürituste osas.

Linna kultuuri- ja spordiasutuste tegevus on suunatud kultuuri- ja sporditegevuse tõhustamisele, kultuuri- ja spordivaldkonna teenuste kättesaadavuse taseme tõstmisele. Asutused tagavad elanikkonnale kasulikku ajaviidet, osutades õppe- ja kasvatuslike ning spordilis-tervislikke teenuseid. Suurenenud ürituste ja nende külastajate hulk näitab kultuuri- ja spordiasutuste taandumatut rolli linna elus. Linna elanike loomingulise ja sportliku algatuse arendamine on tinginud aktiivsete ühenduste, kollektiivide ning projektide ja programmide olemasolu.

Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon

Munitsipaalsed kultuuriasutused:

- Kultuurimaja Rugodiv;

- Narva Keskraamatukogu;

- Narva Linna Sümfooniaorkester

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Kultuuri- ja rahvuskultuuriseltsid, sealhulgas:

-Kunstiühing Vestervalli;

- Narva rahvusvähemuste Koordinatsiooninõukogu jt.

**KULTUUR**

Narva Muuseum

Kultuuritegijad ja -avalikkus

Teatrid:

Teater Ilmarine

Teater Korolevski Žiraf

Munitsipaalhuvikoolid:

- Narva Muusikakool,

- Kreenholmi Muusikakool,

- Narva Koorikool,

- Narva Kunstikool,

- Narva Laste Loomemaja,

- Narva Noorte Meremeeste Klubi.

.

Üldhariduskoolid ja muud õppeasutused, sh:

- Tartu Ülikooli Narva Kolledž;

- Narva Kutseõppekeskus jt.

Narva Noortekeskus

Geneva Keskus

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon

Narva Spordikeskus

Narva spordiklubid

Narva Kehakultuuri- ja Spordiliit

Munitsipaalhuvikoolid:

- Narva Paemurru Spordikool;

- Narva Spordikool Energia

- Narva Laste Loomemaja,

- Narva Noorte Meremeeste Klubi.

**SPORT**

Narva Koolispordi Liit

Sporditegijad ja -avalikkus

Narva Noortekeskus

Üldhariduskoolid ja muud õppeasutused, sh:

- Tartu Ülikooli Narva Kolledž;

- Narva Kutseõppekeskus jt.

**Kultuurimaja Rugodiv**

Kultuurimaja Rugodiv korraldab elanikkonna jaoks kultuurilisi ja meelelahutuslikke üritusi (kontserdid ja loominguliste kollektiivide etendused, puhkeõhtud, näitused, filmid, professionaalsed külalisetendused ja muu), loob tingimused vabatahtliku kultuuritegevuse arenguks, säilitab ja arendab eesti kultuuri ja teiste rahvaste kultuuri, on professionaalse kultuuri vahendaja, teeb koostööd teiste kultuuri- ja haridusasutustega, toetab vaba aja korraldamisel erinevate huvidega ja erinevates vanustes linlaste koostööd ja taidlust. Kultuurimajas Rugodiv tegutseb 15 laste ja täiskasvanute kollektiivi, taidlusringi ning klubi tantsu-, muusika- ja teatrivaldkonnas, milles tegeleb ligikaudu 600 kunstitaidluse osalejat. Rugodiv on üks tähtsamaid kultuuriürituste korraldamise kohti Narva linnas. Kogu aasta jooksul toimub kultuurimajas ning kultuurimaja kollektiivide osalemisel kuni 1500 üritust, mille külastajate koguarv on üle 300 000 inimese aastas.

**Narva Keskraamatukogu**

Narva Keskraamatukogu eesmärgiks on elanikkonnale vaba ja piiramatu juurdepääsu tagamine informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, elukestva õpe ja eneseharimise toetamine. Narva Keskraamatukogu teenib Narva linna elanikkonda ja teisi soovijaid, komplekteerib raamatukogufonde, salvestab neid ja teeb neid kättesaadavaks lugejatele, teeb kättesaadavaks raamatukogus puuduvaid infoühikuid. Raamatukogu pakub õppetööd ja programme koolieelikutele, koolide ja gümnaasiumide õpilastele, mis laiendavad noorte üldist maailmavaadet, nende teadmisi kirjanduse, kultuuri ja koduloo valdkonnas. Traditsioonilised üritused, mida korraldatakse raamatukogu koolieelikutele, on suunatud raamatute ja lugemise populariseerimisele laste seas. Raamatukogu osaleb kõigi Eesti raamatukogudes korraldatavatel üritustel ja aktsioonides. Täiskasvanutele lugejatele korraldatakse arvukaid temaatilisi näitusi ja kohtumisi, loenguid, kohtumisi kirjanikega, kontserte, regulaarseid tutvustusi uute raamatutega ja trükistega perioodikas. Lugejate arv on Narva Keskraamatukogus 13 000 (külastuste arv aastas – üle 160 000). Raamatufond kasvab pidevalt ning tänaseks on raamatukogus üle 400 000 raamatu.

**Narva Linna Sümfooniaorkester**

Narva Linna Sümfooniaorkester mängib kindlasti olulist rolli linna ja Eesti Vabariigi kultuurielus, esindades Narva linna nii Eestis kui ka välismaal. Orkester rikastab aastaringselt linna kultuuri ja peamiste sündmuste programme sümfoonilise muusika kontsertide pideva korraldamise ja läbiviimisega. Orkestri kontserdid toimuvad ka Eesti teistes linnades. Orkestri koosseisus mängib üle 60 professionaalset muusikut. Erilist tähelepanu pöörab orkester koostööle tuntud solistidega ja orkestritega Eestist ja välismaalt, mille tulemusena tekivad tihti ebatavalised ja põnevad projektid, mille lõppkontserdid koguvad terveid saale külastajaid.

**Narva Muuseum**

Narva Muuseum – munitsipaalkapitaliga sihtasutus, Läänemereümbruse Muuseumide ja Linnuste Assotsiatsiooni ning Rahvusvahelise Muuseumide Ühingu liige – on üks tähtsamaid asutusi linna kultuurimaastikul. Narva Muuseum kogub, säilitab, uurib ja eksponeerib Narva linna ajalugu ja kultuuri Eestis, arendades samal ajal kultuurisidemeid. Narva Muuseumi külastab igal aastal üle 40 000 inimese. Hermanni linnuse kompleksis asub Narva linna ajalugu tutvustav Narva Muuseumi alatine ajalooekspositsioon, seal korraldatakse ka ajutisi näitusi. Narva Muuseumi Kunstigaleriis on Narva kunstieksponaatide püsinäitus ning korraldatakse andekate kohalike ja külaliskunstnike ajutisi näitusi. Narva Muuseumi üheks osaks on Põhjaõu, kus tegutsevad neli käsitöötöökoda ja apteek, mis pakuvad huvi nii linna elanikele kui ka turistidele. Narva linnus on oluliste traditsiooniliste kultuuriliste ning suurejooneliste ja linna mainet tõstvate ürituste korraldamise koht.

**Geneva Keskus**

Geneva Keskus, mis on üks mainekate ürituste korraldamise peamisi kohti linnas, asub munitsipaalhoones, mis oli üle antud pikaajalisele rendile eraettevõttele. Geneva Keskuse baasil korraldatakse reeglina selliseid üritusi nagu programmi „Narva – Eesti Sügispealinn“ avamine ja sulgemine, rahvusvahelise Chopini konkursi lõppkontsert, rahvusvaheline Mravinski nimeline muusikafestival, Narva Linna Sümfooniaorkestri esinemised, noorpianistide vabariiklik instrumentaalkontserdi konkurss (viiakse läbi ka Narva Muusikakooli baasil), rahvusvaheline jässimuusika festival, Eestist ja Venemaalt estraadi-, pop- ja rokkmuusikute kontserdid, teatrietendused. Erinevate kontsertide, konverentside, seminaride, avalike koosolekute ja pidustuste korraldamiseks pakub Geneva Keskus 680 istekohaga suurt kontserdisaali ja 150 istekohaga väikesaali.

**Huvikoolid**

Narva linna laste ja noorte kultuuri- ja spordivaldkonnas huviõppe asutuste tegevuse küsimus on üks võtmeküsimusi. Huvikoolid loovad võimalusi huvihariduse ja isiksuse igakülgse arengu saamiseks sellistes valdkondades nagu muusika, teater, koori- ja vokaallaul, tants, keeleõpe, kujutav kunst, käsitöö, disain, erinevad spordialad ja muud kultuuri- ja spordivaldkonnad. Huvikoolid täidavad linna ja selle elanike jaoks väga olulisi funktsioone, kuna tagavad kvaliteetse ja plaanipärase kultuuri- ja spordikasvatuse võimaluse, aidates seeläbi säilitada ja arendada linna kultuuri- ja spordivaldkondade mittemateriaalse pärandi traditsioone. Huvikoolid osalevad aktiivselt paljudel linna, riigi ja rahvusvahelistel üritustel. Samuti teevad suurt tööd paljude erinevate ürituste korraldamises, mis muutuvad sageli traditsiooniliseks ja meelitavad Narvasse üha rohkem külastajaid nii Eestist kui ka välismaalt, mis omakorda soodustab huvihariduse ja koostöösidemete arengut kultuuri- ja spordivaldkondades.

2014. aasta alguse seisuga on Narva linna munitsipaalhuvikoolides õppinud 4677 õpilast. Seega katab õpikohtade üldarv munitsipaalhuvikoolides 77% linna haridusasutuste õpikohtade üldarvust. Munitsipaalhuvikoolide töötajate arv on kokku ca 400 inimest, kellest üle poole on pedagoogid.

**Teatrid Narvas**

Narvas tegutseb pidevalt kaks kutselist teatrit, mis on mittetulundusühingud: teater Ilmarine ja teater Korolevski Žiraf.

Enamasti põhineb teatri Ilmarine repertuaar verbaalsetel ja nukuetendustel, esitatakse muinasjutte lastele, mistõttu nimetatakse teatrit Ilmarine sageli lasteteatriks. Samuti valmistab ja teostab teater Ilmarine etendusi, mis on suunatud täiskasvanud vaatajale. Üks teatri Ilmarine eesmärke on tutvustada vene vaatajatele eesti kultuuri, mis seletab eesti rahvaluule motiividel teostatud etenduste arvukust, oma vaatajaskonna kasvatust ja haridust, mistõttu tegeletakse palju just lastega. Lisaks statsionaarsetele etendustele teostatakse külalisetendusi nii Eestis kui ka välismaal. Aasta jooksul esitab teater Ilmarine kuni 200 etendust ja lavastust, ning vaatajate arv ulatub üle 14 000 inimeseni aastas.   
  
Teater Korolevski Žiraf loodi 2000. aastal. Mitteformaalse teatrina omab teater ainulaadset stiili ja teostab ennast art-undergroundi ja ametliku kunsti, tantsu ja teatri, tänavaperformansi, assotsiatiivse pantomiimi, klounaadi ja idamaise kahevõitluse puutepunktis. Teater töötab liikumisteatri žanris, kasutades plastikut, liikumist ja tantsu. Ebatavaline stiilikombinatsioon võimaldab teatri näitlejatel osaleda paljudes unikaalsetes iseseisvates ja koosprojektides ning töötada oma suundades võtmeteatritega samal laval. Teater osaleb teatrifestivalidel, esitab etendusi ja performanseid Eestis ja teistes riikides.

**Kultuuri- ja rahvuskultuuriseltsid**

Linnas jätkub järjekindlalt kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside tegevuse ja projektide rahastamine. Kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside prioriteetsed ülesanded on meie linna etnokultuurilise mitmekesisuse säilitamine ning kodanikuühiskonna edendamine. Kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside tegevuse põhisuunaks on ürituste korraldamine ja läbiviimine, mille temaatika on mitmekesine: kontserdid, festivalid, filmide demonstreerimine, kirjanduslik-muusikalised ja tantsuõhtud, organisatsioonilised kohtumised, ümarlauad aktuaalsetel küsimustel, seminarid, esitlused jne. Samas väärtustavad kultuuri- ja rahvuskultuuriseltsid hoolika suhtumise teiste rahvaste traditsioonide, ajaloo ja kultuuri vastu. Narvas tegeleb aktiivselt ja toetatakse 26 kultuuri- ja rahvuskultuuriseltsi:

- Narva Rahvusvähemuste Koordinatsiooninõukogu   
- Narva Juudi Kogukond   
- Narva klubi Käsitöö  
- Narva Lauluklubi Ehho

- Narva Valgevene Selts Sjabrõ   
- Narva Linna Sakslaste Selts Harmonie   
- Narva Ingerisoomlaste Selts   
- Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svätogor   
- Narva Poola Selts   
- Narva Tatari Kultuuriselts,   
- Narva Linna Uzbeki Kultuuriselts Sogdiana   
- Narva Linna Ukraina Kaaslaskond  
- Narva Tšuvaši Selts Narspi   
- Narva Rootsi Selts   
- Narva Eesti Selts  
- Mittetulundusühing Narvamaa,   
- Mittetulundusühing Sophia   
- Mittetulundusühing Club Patchwork Plus   
- Mittetulundusühing Narva Kontsert,   
- Mittetulundusühing Türkiispärl,   
- Poola klubi Polonez,   
- Vene Kultuuriselts Nadežda  
- Vene Kogukond Rusitš  
- Kunstiühing Vestervalli   
- Rahvuskultuuride keskus   
- Rahvuslike, valgustuslike ja kultuursete organisatsioonide keskus „Istoki“

**Spordiklubid ja -ühendused**

Narva spordiklubid osalevad erinevate elanikkonnagruppide seas kehakultuuri ja spordi arendamisega seotud töö korralduses, loovad tingimusi linlaste tervise tugevdamiseks ning võimalusi erinevate spordialadega tegelemiseks, aitavad kaasa kõrgete sporditulemuste saavutamisele.

Eesti Spordiregistri andmetel oli 01.01.2014. a seisuga registreeritud Narva linnas 73 spordiklubi, millest tegutsevad aktiivselt vähemalt 60. Lisateavet iga tegutseva spordiklubi kohta saab Eesti Spordiregistri veebilehelt (http://www.eok.ee/klubideregister/index.php? ac=narva). Nendes erineva suunaga spordiklubides teevad professionaalset ja harrastussporti üle 2000 inimese, sealhulgas linna toetusel ligikaudu 1000 last. Kooskõlas spordiklubide kehtiva finantseerimise korraga Narva linnaeelarvest on spordiklubidele eraldatud summa: 60% – pearaha, 30% – tulemuslikkuse eest ja 10% – spordiürituste toetamine. Vastavalt sellele korrale on linnapoolset rahalist toetust saanud 2014. aastal 42 spordiklubi.

Narva linnas on kolm registreeritud ja tegutsevat spordiliitu. Narva Kehakultuuri- ja Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee liige. Narva Koolispordiliit ühendab Narva üldhariduskoolide kehalise kasvatuse õpetajaid ning korraldab kooliõpilaste spordivõistlusi. Samuti teeb Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond koostööd ka Narva Jalgpalli Liiduga.

**Narva Spordikeskus**

Narva Spordikeskus on munitsipaalasutus, mille peamine eesmärk on mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine ja sportimisteenuste osutamine linnaelanikele, samuti spordi- ja kultuuriürituste korraldamine ja edendamine. Spordikeskus mitmekesistab ja arendab linna spordielu, teeb koostööd spordiorganisatsioonidega, propageerib tervislikku eluviisi ja sportimist. Siin pakutakse spordialade suurt valikut nii lastele ja noortele kui ka täiskasvanutele. Asutusel on tennisesaal, spordimängude saal, jõusaal, kaks aeroobikasaali, judo saal, spordimaadluse saal ja muud. Saale kasutavad sportlike treeningute läbiviimiseks Narva üldharidus- ja spordikoolid, paljud Narva linnas tegutsevad spordiklubid, samuti linnaelanikud.

## Suurimad kultuuri- ja spordiüritused ja sündmused

Narva linna kultuuri- ja spordiürituste kava on üsna mitmekesine ja suunarikas. Erineva laadi ja ulatusega kvaliteetsed üritused pakuvad linna elanikele ja külalistele võimalusi vaba aja veetmiseks, samuti nii kultuuri- ja spordiürituste traditsioonide kui ka uuenduste nautimiseks kultuuri- ja spordivaldkonnas. Tegevuskava hõlmab laia ringi erinevate huvidega sihtgruppe ja -vanuseid. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ja selle allasutuste tegevuskava täidetakse enamasti ettenähtud eelarveliste ning projektiprogrammidest ja fondidest saadud vahendite arvel. Lisaks sellele rahastatakse linnaeelarvest ka paljud teised suurüritused, mida korraldavad partnerid ning kolmanda ja erasektori organisatsioonid.

Suurimad kultuuriüritused:

- Narva päevad  
- Sankt-Peterburgi kaasaegse kunsti rahvusvaheline festival Narvas „Sõpruse sild“   
- Rahvusvaheline Chopini konkurss   
- Narva – Eesti Sügispealinn  
- Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival  
- „Tervitame uut aastat!“ – meelelahutuslik programm linna jõulupuu juures  
- Rahvusvaheline festival „Narva Bike“   
- Jaaniöö pidu  
- Ajalooline festival „Narva lahing“   
- Eesti Vabariigi iseseisvuspäevale pühendatud pidulik kontsert   
- Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud Narva Linna Sümfooniaorkestri pidulik kontsert   
- Noorpianistide vabariiklik instrumentaalkontserdi konkurss  
- Noorsookultuuri festival „N + Fest“   
- Eesti muuseumide festival  
- Kooliteatrite vabariiklik festival „Kuldkalake“   
- Festival „Kunstniku päev“   
- Vabariiklik fotofestival „Narva sügis“

- Rahvusvaheline festival „Noor laulusolist“

- Rahvusvaheline festival „Laulavad ja mängivad poisid“

- Rahvusvaheline laste koorifestival „Kristallkelluke“

Suurimad spordiüritused:

- Kalendaarsed võistlused erinevatel spordialadel   
- Narva Energiajooks   
- Paul Keresele pühendatud rahvusvaheline noorte maleturniir „Läänemere maletähed“   
- Kutselised poksi show-võistlused  
- Narva motokross   
- Rahvusvaheline võrkpalliturniir Vladimir Nikolajevi mälestuseks

- Narva Cup võrkpalliturniir  
- Rahvusvaheline judoturniir „Narva karikas“  
- Rahvusvaheline jäähokiturniir „Narva karikas“  
- Rahvusvahelised võistlused iluvõimlemises „Ida-Virumaa karikas“   
- Jalgpallivõistlused  
- Konkurss „Finess Model Estonia“  
- Rahvusvaheline korvpalliturniir „Narva Basket“   
- Spordiüritused Narva päevade raames (Narva lasteaedade spordipidu, kergejõustikuvõistlused A. Paali ja N. Kütise mälestuseks, turniir „Kõige võimsam mees“ rahvamatk, Seebikarbi ralli“)   
- Koolilaste tervisekõnd  
- Autoralli   
- Rattamaraton   
- Tervisespordivõistlused (nii traditsioonilised kui ka uued)   
- Koolilaste heategevuslik teatejooks

Aktiivselt arenev projektitegevus võimaldab asutustel ja organisatsioonidel luua ja rakendada üha uusi ideid ja töövorme, korraldada kaasavaid üritusi erinevate kultuurist ja spordist huvitatud sihtrühmade jaoks.   
  
Mainekate ja traditsiooniliste rahvusvaheliste ja kohalike ürituste korraldamisele lisandub aktiivne linna kollektiivide ja esindajate osalus vabariiklikel ja rahvusvahelistel üritustel. Seega on Narva linna kultuur ja sport esitatud nii riigi kui ka välismaa areenil. Lastele ja noortele on tagatud lai ja mitmekesine huvitegevuse ja -hariduse spekter, mille raames aitavad kogenud õpetajad ja hariduse kvaliteet saavutada enamikus valdkondades häid tulemusi erinevate tasandite konkurssidel ja võistlustel. Parimad sporditegelased ja huvikoolide õpetajad tunnustatakse igal aastal linna poolt.   
  
Kultuuri- ja spordivaldkondades toimub koostöö Kultuuriosakonna, kultuuri- ja spordispordiasutuste ja üldhariduskoolide, mitmete kolmanda sektori organisatsioonide (klubide, liitude, kultuuriseltside) vahel. Organisatsioonide, professionaalsete ja mõjukate kultuuri- ja sporditegelaste ning väljakujunenud infrastruktuuri (sealhulgas kultuuri- ja spordiasutuste, hoonete, rajatiste ja ruumide) poolse toetussüsteemi olemasolu Narva linnas soodustab kultuuri- ja spordielu mitmekesisust, samuti kultuuri ja sporditraditsioone ja ajaloolise kultuuripärandi (nii materiaalse kui ka vaimse) säilitamist ja kujundamist.   
  
Oluline on, et Narva on olnud ühe tugevamaise 1930 – 1960-ndate aastate maletaja, rahvusvahelise suurmeistri – Paul Kerese – kodulinn, mis mängib samuti olulist rolli linna spordielu kujunemises ja arengus.   
  
Linna geograafiline asend aitab kaasa rahvusvaheliste suhete ja koostöösidemete arendamiseks kultuuri- ja spordivaldkonnas. Peetakse partnerlussuhteid üksikute iga-aastaste spordi- ja kultuuriürituste osas, pidevat delegatsioonide ja loominguliste kollektiivide vahetust, mitme välismaa linnaga on sõlmitud koostöökokkulepped.

## Arengu põhiprobleemid ja -võimalused

Kultuuri- ja spordivaldkonna ees on esmajärgulised ülesandeid, mille lahendamine nõuab kvaliteetset ja adekvaatset lähenemist mitte ainult lühiajalises, vaid ka pikemas perspektiivis. Vaatamata paljude eelnevalt nimetatud tugevuste olemasolule kultuuri- ja spordivaldkonnad põrkuvad erineva tähtsusega probleemidega.

Käesoleval ajal on rida *probleeme*, mis takistavad kultuuri ja spordi arengut linna territooriumil:

- kultuuri- ja spordiasutuste materiaal-tehnilise baasi füüsiline kulum;

- ebapiisav kultuuriteenuste ja spordirajatiste kättesaadavuse tase puuetega inimeste jaoks;

- elanikkonna spordirajatiste ja inventariga varustuse ebapiisav tase, spordi- ja mänguväljakute vähene arv;

- väljaspool linna ja riiki korraldatavatel üritustel ja võistlustel osaluse võimaluste ebapiisav rahastamine;

- investorite kaasamiseks vajalike tingimuste puudumine investeerimaks kultuuri ja spordi arengusse;

- spetsialistide palkade ebapiisav konkurentsivõime;

- noorte väljarände ning personali „vananemise“ ja kvalifikatsiooni taseme langemise tendents;

- tunnustamise ja ergutamise süsteemi pudulikkus (süsteem ei hõlma kõiki spektreid);

- kolmanda sektori iseseisvate kollektiivide ja organisatsioonide tegevuse toetamise rahastamise ebapiisav maht ning projektide linnapoolse kaasrahastamise eraldamise piiratud võimalused.

Kultuuri- ja spordivaldkonna parendamise tingimatu komponent on kultuurivaldkonna teenuste kvaliteedi tõstmine, nende vajaliku mitmekesisuse tagamine. Kultuuri- ja sporditegevuse erinevate suundade mitmekesisus ja tihedad suhted teevad võimatuks valdkondade ees seisvate isoleeritut, ilma kultuuri- ja spordistruktuuride, ühenduste organisatsioonide ja muude kõikide tasandite subjektide ulatuslikuma suhtlemiseta probleemide lahendamist, mis tingib valdkondade ees seisvate ülesannete lahendamise programmiliste sihtmeetodite kasutamise vajalikkust.

Sellise lähenemise elluviimine eeldab järgmiste *võimaluste* kasutamist, mis soodustavad valdkondade tõhusat arengut:

- infrastruktuuri ja materiaal-tehnilise baasi arendamine;

- personali kutsealase taseme tõstmine, kaadripotentsiaali tugevdamine;

- kaasaegsete (sealhulgas elektrooniliste), infotehnoloogiate kasutamine, samuti informatsioonilise infrastruktuuri arendamine;

- siseriiklike ja rahvusvaheliste koostöösidemete arendamine;

- elanikkonna tegevustest, sündmustest ning kultuuri- ja spordivaldkondade uudistest informeerituse parendamine ajalehtede, internetressursside, televisiooni, raadio kaudu;

- eelarveliste vahendite planeerimise ja kulutamise tõhustamine,

- projektitegevuste valdkonna arendamine ja eelarveväliste vahendite kaasamine;

- kultuuri- ja sporditurismi arendamine;

- tunnustamise ja edendamise süsteemi arendamine.

## Arengukava elluviimise riskide kirjeldus ja nende maandamise võimalused

Arengukava edukaks elluviimiseks omab suurt tähtsust võimalike riskide prognoosimine, mis on seotud peamise eesmärgi saavutamise ja arengukava ülesannete täitmisega, samuti nende võimalike tagajärgede hindamine ning nende ärahoidmiseks meetmete kujundamine. Arengukava elluviimise raames võib esile tuua järgmised riskid.

*Õiguslikud riskid* on seotud riigi ja linna õigusaktide muutumisega, arengukava tõhusaks elluviimiseks vajalike õigusaktide kujundamise kestusega. See võib tingida planeeritud tähtaegade pikenemist või arengukava tegevuskavas kavandatud tegevuste täitmise tingimuste muutumist. Nimetatud riskide mõju vähendamiseks tuleb dokumentide eelnõude väljatöötamise etapil kaasata nende menetlemisse huvitatud pooli, korraldada seadusandluses kavandatud muudatuste jälgimist kultuuri- ja spordivaldkonnas.

*Finants- ja majanduslikud riskid* on seotud majandusliku olukorra võimaliku halvenemisega riigis ja linnas, majandusliku süsteemi võimaliku kriisiga, samuti eelarve piiratuse tekkimisega ning seetõttu eelarvelise rahastamise puuduliku tasemega, mis võib kaasa tuua alarahastamise, tegevuskava tegevuste arvu vähenemist või lõpetamist, teenuste põhjendamata kallinemist kultuuri- ja spordivaldkonnas, samuti oluliselt vähendada osutatavate teenuste mahtu. Need riskid võivad mõjutada linna võimaluste taset arengukava enim kulukate tegevuste elluviimises, sealhulgas tegevused, mis on seotud kultuuri- ja spordiasutuste ehitamise, rekonstrueerimise ja kapitaalremondiga. Finantsriske piiramise viisideks võivad olla arengukava tegevuste täitmiseks vajalike rahaliste vahendite mahtude iga-aastane täpsustamine, prioriteetide määratlemine esmajärjekorras rahastamiseks, eelarveväliste ressursside kaasamine kultuuri- ja spordivaldkonnas.

*Haldus- ja kaadririskid* võivad olla tingitud kõrge kvalifikatsiooniga töötajate väljavoolust kultuuri- ja spordivaldkonnast, mis vähendab valdkondade asutuste töö tõhusust ning pakutavate teenuste kvaliteeti. Antud riskirühma mõju maandamine on võimalik kõrge kvalifikatsiooniga töötajate kaasamisega ja olemasolevate spetsialistide ümberõppega (täiendõppega). Samuti on antud rühma riskid seotud arengukava elluviimisest huvitatud poolte puuduliku motivatsiooni ja koostoime tõhususega, mis võib kaasa tuua kultuuri- ja spordivaldkondade arengu kvaliteedi halvenemise, arengukava elluviimiseks kavandatud tähtaegade rikkumise, selle eesmärkide ja ülesannete täitmata jätmise, arengukavas kavandatud tegevuste täitmise kvaliteedi ja ressursside kasutamise efektiivsuse vähenemise. Antud riskide vähendamise peamisteks tingimusteks on arengukava elluviijate koostoime ja koostöö efektiivsuse tõstmine, tegevuste täitmise regulaarse analüüsi korraldamine ning arengukava tegevuste õigeaegne korrigeerimine.

# 

# Arengustrateegia ja -prioriteedid arengukava elluviimise valdkonnas

## Narva linna kultuuri- ja spordivaldkonna visioon 2020. aastaks

Rahuldades linna elanikkonna, asutuste, tegijate ja erinevate omandivormide organisatsioonide vajadusi ja nõudmisi, pidevalt täiustades teostatavaid tegevusi ja pakutavaid teenuseid, ühendades endas klassikalisi traditsioone arengu uusimate tendentsidega, regulaarset tegevust innovatiivse aktiivsusega, suunates oma potentsiaali ja ressursse linnaelu arendamisele, tagab kultuuri- ja spordivaldkond Narva linna kultuuri- ja spordi väärtuste kogunemise, säilitamise, rohkendamise ja levitamise asutuste, organisatsioonide ja spetsialistide kvaliteetse töö kaudu elujõulise kultuuri- ja spordiruumi arendamise eesmärgil, lähtudes järgmistest põhimõtetest:

- tegevuste rahastamisel on prioriteetseteks kavandatud tegevuse sisu, innovaatilisus ja tähtsus;

- asutused ja organisatsioonid omavad ja valitsevad oma ressursse korralikult, jälgides ja hinnates pidevalt nende kasutamise kvaliteeti ja tulemuslikkuse perspektiive;

- stabiilne linnapoolne toetus ei ole takistuseks, vaid soodustavaks teguriks kultuuri- ja spordiprotsesside uuendamiseks;

- omavalitsusvälised era- ja ühiskondlikud organisatsioonid ning ühendused hõivavad teatud nišši ning mängivad olulist rolli kultuuri- ja spordivaldkondade põhisuundade kujundamisel ja elluviimisel;

- kõigil elanikel, sõltumata nende soost, rahvusest ja muudest kuuluvustest on võrdseid õigusi ja võimalusi osaleda kultuuri- ja spordielus;

- erilist tähelepanu pööratakse teatud unikaalse kohaliku spordi- ja kultuuriomapära või nähtuste säilitamisele;

- kultuuri- ja spordi töötajad ei ole ülekoormatud, vaid on motiveeritud täita oma töökohustusi kvaliteetselt ja vastavalt tänapäeva nõuetele;

- toetatakse kultuuri ja spordi mitmekesisust;

- kultuuri ja spordi kutselistele tegijatele pakutakse sobiv keskkond ja võimalused, samuti luuakse tingimused oma võimete ja oskuste väärikaks rakendamiseks;

- oluline on kohaliku kultuuri ja spordi esindatus kogu Eestis ja välismaal, mis soodustab hea maine loomist Narva linnale;

- kultuuri- ja spordivaldkonna täiustamine tugevdab selle rolli linna elanikkonna kasvatamises, hariduses ja vaba aja sisustamise tagamises, prioriteediks on laste ja noorte formaalse ja mitteformaalse esmase kultuuri- ja spordialase hariduse linna õppe-, kultuuri- ja spordiasutustes.

## Strateegilised eesmärgid ja ülesanded

Arengu strateegiliste eesmärkide sõnastust määratlevad kultuuri- ja spordivaldkondade prioriteedid, võtmeprobleemid ja kaasaegsed väljakutsed käsitletavates valdkondades. Narva linna kultuuri- ja spordivaldkonna visiooni 2020. aastaks eeldatakse ellu viia strateegiliste eesmärkide saavutamise ja vastastikku seotud täiendavate ülesannete täitmise kaudu, mis on toodud allpool.

**SE1. Linna kultuuripärand on säilitatud, linna elanikele on tagatud juurdepääs kultuuriväärtustele ja kultuurielus osalemisele, on olemas võimalused elanikkonna loovpotentsiaali realiseerimiseks.**

E1.1. On tagatud kultuurielu mitmekesisus erinevate kunstiliikide ja multikultuursuse toetamise kaudu, samuti juurdepääs erinevatele elanikkonnarühmade jaoks linna kultuuri ja kunsti parimatele näidistele.

E1.2. Lastele ja noortele on korraldatud huviõpe ja -tegevus kultuuri ja kunsti erinevates suundades ja liikides.

E1.3. Linna infrastruktuur loob tingimusi loominguliseks eneseteostamiseks, kultuurilis-valgustuslikuks tegevuseks ning elanikkonna kvaliteetse vaba aja veetmiseks.

**SE2: On loodud tingimused massilise ja tippspordi arenguks.**

E2.1. Toetatakse spordielu mitmekesisust erinevate spordisuundade arendamise ning linna spordikoolide ja -klubide jätkusuutlikkuse toetamise kaudu, mis tagavad laste ja noorte kaasamise võimaluse sportimisse ning noorsportlaste ettevalmistamise.

E2.2. Linna infrastruktuur loob tingimusi tervise- ja kutsespordiga tegelemiseks ning soodustab elanikkonna tervislikku eluviisi.

**SE3. Kvaliteetsed teenused kultuuri- ja spordivaldkondades on kättesaadavad, toimub ürituste kui kodanike kultuurilis-sportlikku tegevusse kaasamise tõhusa viisi areng.**

E3.1. Linna kultuuri- ja spordielus on orgaaniliselt ühendatud tähtsad sündmused ning programmilised ja aastaringsed tegevused ja üritused.

E3.2. Linna kultuuri- ja spordielus osaleja on hästi informeeritud ja aktiivne.

**SE4. On loodud soodsad tingimused kultuuri- ja spordivaldkonna jätkusuutlikuks arenguks.**

E4.1. Narva on avatud uutele ideedele, algatustele ja tegijatele.

E4.2. Kultuuri- ja spordikorraldajaid väärtustatakse ja ergutatakse.

E4.3. Toimub Narva kui rikaste traditsioonidega ja dünaamiliselt areneva kaasaegse kultuuri- ja spordieluga linna maine tugevnemine.

E4.4 Mitmetahuline ja mitmetasandiline koostöö mängib tähtsat rolli linna kultuuri- ja spordielu kujunemisel.

## Arengukava elluviimise oodatavad tulemused

- Narva linna elanikud ja külalised osalevad aktiivselt linna kultuuri- ja spordielus, külastavad üritusi ja kasutavad juurdepääsetavaid (sõltumata sissetuleku suurusest, sotsiaalsest staatusest ja elukohast) kvaliteetseid ja mitmekesiseid teenuseid, mida pakuvad kultuuri- ja spordivaldkonna asutused ja organisatsioonid.

- Kultuuri- ja ajaloopärandi objektid on säilitatud, kultuuriasutuste materiaal-tehniline baas on tugevdatud ja funktsioneerib stabiilselt.

- Toimib ainulaadsete traditsioonide mitmekesine süsteem, erinevad rahvuskultuurid ilmutavad aktiivsust linna elus.

- Viiakse ellu kultuurilis-valgustuslikke programme ja eesti rahvaloomingu arendamise tegevusi.

- On loodud tingimused laste, noorte, puuetega inimeste kaasatuseks kultuuri- ja spordiellu; kultuuri- ja spordivaldkondade traditsioonid ja pärand edastatakse põlvest põlve läbi kasvatuse, hariduse ja õppe. Ringid ja huvikoolid võimaldavad noortel laiendada ja tugevdada aluseid teadliku valiku ja arendamise kultuuri- ja spordipädevuste teadvustatud valikuks ja omandamiseks, mis on vajalik isiksuse kujunemiseks ja eluks kohanemiseks ühiskonnas.

- Andekad noored ja kutselised kultuuritegijad ning kollektiivid osalevad edukalt rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel.

- Võimelised sportlased ja võistkonnad esindavad edukalt Narva linna vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel.

- Noorte ja kultuurikollektiivid, ansamblid ja spordimeeskonnad on kindlustatud huvitatud, koolitatud ja võimeliste ja aktiivsete kultuuri ja spordi osalejate reserviga.

- Kultuuri- ja spordivaldkondade teenused ja tegevus on uuenduslikud, kaasaegsed ja atraktiivsed; laialt kasutatakse massiteabevahendite ja kaasaegse infotehnoloogia pakkuvaid võimalusi.

- Linna eelarvest eraldatavad ning fondidest ja programmidest kaasatavad rahalised vahendid on kindlustatud kvaliteetse haldamisega ning kulutatakse efektiivselt.

- Toimub linna struktuuride ja asutuste aktiivne ja viljakas koostöö era- ja kolmanda sektoriga, samuti koostöö maakonna ja riigi tasandil ning riikide vahel.

- Avanevad ja tegutsevad uued näitusekspositsioonid, mida külastavad aktiivselt linna elanikud ja külalised.

- On tõstetud kultuurilis-massiliste ja muude vaateürituste kvaliteet, pakutakse laias valikus teenuseid, et tagada linna elanikkonna vaba aja veetmise.

- Suureneb kehakultuuri ja spordiga tegelevate arv linna elanikkonna kõikides vanuselistes ja sotsiaalsetes rühmades.

- On tagatud vajalike kvalifitseeritud ja koolitatud treener-pedagoogide ning kultuuri- ja spordivaldkonna spetsialistide olemasolu, on tõstetud nende sotsiaalse jõukuse tase.

- On tugevdatud Narva kui kõrge kultuuri- ja sporditasemega atraktiivse ja harmoonilise linna riiklik ja rahvusvaheline maine.

Arengukava elluviimise oodatavate tulemuste saavutamise näitajate kindlakstegemisel kasutatakse võtmeteavet ja statistikaandmeid, mida kogutakse, analüüsitakse ja töödeldakse regulaarselt ja plaanipäraselt kultuuri- ja spordiasutuste ja organisatsioonide poolt, kellel on asjakohane praktika ja kes vastutavad vahetult arengukava elluviimisega seotud tegevuste täitmise eest, mis on sätestatud tegevuskavas aastateks 2015 – 2020.

.

# 

# Tegevuskava aastateks 2015 – 2020

Kasutatud lühendid:

KO – Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond SE – strateegiline eesmärk

LAÖA – Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet E – eesmärk

ALPA – Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KOV – kohalik omavalitsus

MTÜ – mittetulundusühing

IVMV – Ida-Viru Maavalitsus

KM – Kultuuriministeerium

|  | Tegevus | Teostamise tähtajad ja rahastamine | | | | | | Rahastamise allikas | Täitja/vastutaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SE1 | Linna kultuuripärand on säilitatud, linna elanikele on tagatud juurdepääs kultuuriväärtustele ja kultuurielus osalemisele, on olemas võimalused elanikkonna loovpotentsiaali realiseerimiseks**.** | | | | | | | | |
| E1.1 | On tagatud kultuurielu mitmekesisus erinevate kunstiliikide ja multikultuursuse toetamise kaudu, samuti juurdepääs erinevatele elanikkonnarühmade jaoks linna kultuuri ja kunsti parimatele näidistele. | | | | | | | | |
|  | Kultuurilis-valgustusliku tegevuse tugevdamine ning Narva linna ajaloo sihipärane tutvustamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | Narva Keskraamatukogu, Narva Muuseum, MTÜ |
|  | Muuseumitöö ja arhiivinduse arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | Narva Muuseum |
|  | Kultuuripärandile ja selle noorpõlvkonnale edasiandmisele suunatud tegevuste ja programmide organiseerimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, kultuuriasutused |
|  | Kultuuripärandi objektide (ajaloo- ja kultuurimälestiste) säilitamise tingimuste loomine ja stimuleerimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Raamatukogu- ja infoteenindamise süsteemi täiustamise soodustamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | Narva Keskraamatukogu |
|  | Eesti traditsioonilise rahvakultuuri arendamisele suunatud tegevuse toetamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, kultuuriasutused |
|  | Muusika- ja tantsuvaldkonna arendamisele suunatud tegevuste ning talentide väljaselgitamise ja nende professionaalse kujunemise soodsate tingimuste loomise toetamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | kultuuriasutused |
|  | Teatrikunsti toetamine ja arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, MTÜ |
|  | Filmi- ja meediakunsti arengu ja populariseerimise soodustamine | x | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, MTÜ |
|  | Loovinimeste loomingu säilitamise ja eksponeerimise soodustamine | x | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid | kultuuriasutused |
|  | Linna kaasaegsete kultuuritegijate (sh maalikunstnike, kirjandustegijate jm) teoste säilitamine | x | x | x |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | Narva Muuseum, MTÜ |
|  | Loomemajanduse arendamine ja toetamine eesmärgiga siduda kultuuri ja loomingu võimalusi ettevõtlusega | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, MTÜ |
|  | Toetused kultuuriorganisatsioonidele, rahvuskultuuriühendustele ja taidluskollektiividele tagamaks aastaringse programmilise tegevuse kindlustust ja arengut | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Rahvuskultuurse mitmekesisuse toetamine (nt vene laulupeo läbiviimine) | x | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KO, MTÜ |
|  | Elanikkonna loovalgatuste realiseerimise tingimuste loomine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KM Rugodiv, MTÜ |
|  | Kultuuriasutuste teenuste kättesaadavuse taseme tõstmine erinevatele elanikkonna sihtgruppidele | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | kultuuriasutused |
| E1.2 | Lastele ja noortele on korraldatud huviõpe ja -tegevus kultuuri ja kunsti erinevates suundades ja liikides. | | | | | | | | |
|  | Andekate noorte leidmine ja nende võimete arendamine plaanipärase süvaõppe käigus | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | huvikoolid ja -ringid |
|  | Huviõpe ja -tegevuse kättesaadavuse tagamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV, huvikoolid ja -ringid |
|  | Huviringide organiseerimine ning kultuurilise suunaga kollektiivide tegevuse toetamine üldhariduskoolides ja Kultuurimajas Rugodiv | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | üldhariduskoolid, KM Rugodiv |
|  | Iga huvikooli omapära ja spetsiifiliste tegevussuundade ning õppevaldkondade toetamine ja arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO, huvikoolid |
|  | Huvikoolide ja -ringide tegevuse seire | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO |
|  | Noorte huvide ja vajaduste analüüs ja uurimine, noorte jaoks enim aktuaalsete ja huvitavate huviõppe kultuuriliste suundade kindlaksmääramine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO, huvikoolid |
|  | Huvikoolide õppekavade spektri muutmine ja uuendamine vastavalt noorte huvidele ja nõuetele | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO, huvikoolid |
|  | Huvikoolide ja -ringide varustamine kaasaegsete tehnika, inventari ja õppevahenditega | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV, huvikoolid ja -ringid |
|  | Võimaluste loomine erivajadustega lastele ja noortele tegeleda kultuurilise huvitegevusega | x | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, fondid | KOV, huvikoolid ja -ringid |
| E1.3 | Linna infrastruktuur loob tingimusi loominguliseks eneseteostamiseks, kultuurilis-valgustuslikuks tegevuseks ning elanikkonna kvaliteetse vaba aja veetmiseks. | | | | | | | | |
|  | Kvaliteetsete loovtingimuste loomine loovinimestele (sh loovtöökodade võimaldamine maalikunstnike jaoks) | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, kultuuriasutused |
|  | Varustuse hooldamine ja uuendamine, mis on vajalik kvaliteetsete teenuste osutamiseks ja tegevuse toetamiseks kultuurivaldkonnas | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | kultuuriasutused |
|  | Kaasfinantseerimise tagamine investeeringute tegemiseks kultuurivaldkonna infrastruktuuri objektide ehitamisse ja renoveerimisse | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV |
|  | Turismitoode „Vana Narva miniatuuris“ arendamine | х | х | х |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | ALPA, LAÖA |
|  | Projekt „Narva kindluse ehitiste arendamine“ | х |  |  |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | LAÖA, Narva Muuseum |
|  | KM Rugodiv rekonstrueerimine ja täielik renoveerimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Infrastruktuuri parendamine kultuuriürituste korraldamiseks | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Kultuurimaja SA Vaba Lava loomine | x | x | x | x | x | x | КМ, SA Vaba Lava | КМ, SA Vaba Lava |
|  | Uue raamatukogu projekteerimine ja ehitamine | x | х | х |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | ALPA, LAÖA |
|  | Narva Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine | х |  |  |  |  |  | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi renoveerimine aadressil Viru 18 ning huvikooli varustamine materiaal-tehnilise baasi uuendamiseks ja noorsootöö teostamiseks | х |  |  |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Narva Koorikooli hoone renoveerimine (ventilatsiooni ja küttesüsteemi projekteerimine ja vahetamine, akende väljavahetamine, remonditööde teostamine) | х | x | x | x | x | x | Linnaeelarve | ALPA |
|  | Narva Muusikakooli kontserdisaali ja I korruse fuajee rekonstrueerimise projekti uuendamine ja teostamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Kreenholmi Muusikakooli hoone renoveerimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Narva Kunstikooli hoone renoveerimine | x | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Narva Laste Loomemaja territooriumi heakorrastamine, II etapp | х | х | х |  |  |  | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Narva rahvamaja (A. Puškini 33) remont ja renoveerimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Kultuuriasutuste (sh huvikoolide) remondi ja renoveerimise planeerimine ja teostamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Tuleohutuse tagamine kultuuriasutustes | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | ALPA, КО, asutused |
|  | Valgustus- ja elektriseadmete takistamata töö tagamine asutustes | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | asutused |
|  | Materiaaltehniliste tingimuste loomine puuetega inimeste osalemiseks kultuurielus | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA, asutused |
| SE2 | On loodud tingimused massilise ja tippspordi arenguks**.** | | | | | | | | |
| E2.1 | Toetatakse spordielu mitmekesisust erinevate spordisuundade arendamise ning linna spordikoolide ja -klubide jätkusuutlikkuse toetamise kaudu, mis tagavad laste ja noorte kaasamise võimaluse sportimisse ning noorsportlaste ettevalmistamise. | | | | | | | | |
|  | Tervisespordi arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Tulemusliku ja professionaalse spordi arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Invaspordi arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Veteranide spordi arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Koolispordi süsteemi arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО, spordiasutused |
|  | Linna koolilaste jalgrattasõidu õppe korraldamine | х | х | х | х |  |  | Linnaeelarve | КО |
|  | Võimeliste ja tahtejõuliste noorte leidmine ning nende võimete arendamine plaanipärase süvaspordiõppe käigus | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | spordikoolid ja-klubid |
|  | Tegevus- ja õppevõimaluste kättesaadavuse tagamine spordikoolides ja -klubides | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | KOV, spordikoolid ja-klubid |
|  | Spordiklubide tegevuse ja ürituste toetamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KO, spordiklubid |
|  | Spordikoolide tegevuse eripära ja spetsiifiliste suundade ning õppevaldkondade toetamine ja arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO, spordikoolid |
|  | Spordikoolide ja -klubide tegevuse seire | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KO |
|  | Spordikoolide ja -klubide varustamine kaasaegsete seadmete, inventari ja õppevahenditega | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV, spordikoolid ja-klubid |
|  | Erivajadustega lastele ja noortele sportimiseks võimaluste loomine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV, spordikoolid ja-klubid |
| E2.2 | Linna infrastruktuur loob tingimusi tervise- ja kutsespordiga tegelemiseks ning soodustab elanikkonna tervislikku eluviisi. | | | | | | | | |
|  | Spordiasutuste ja nende materiaal-tehnilise baasi arenguprojektide kaasrahastamise tagamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV |
|  | Spordiasutuste ja -organisatsioonide seadmete ja tehnika kaasajastamine ja uuendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | Spordiasutused |
|  | Erinevate spordialadega tegelevate spordiklubide materiaalsete tingimuste ja tegevuse kindlustamine ja parendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | KOV, spordiasutused |
|  | Tingimuste loomine erinevates linnaosades rahuldamaks elanikkonna vajadusi ja tervise edendamist, aktiivset ja täisväärtuslikku puhkust liikumises | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Investeeringud uutesse spordirajatistesse ning uute spordi- ja treeninguplatside ehitamine ja olemasolevate toetamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Võimaluste ja tingimuste loomine ja laiendamine harjutamiseks linna haljasaladel (Joaorg, Äkkeküla) | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA, SA Narva Linna Arendus, LAÖA |
|  | Tervise- ja spordikeskuse Äkkeküla hoone ehitamine |  | х | х |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | SA Narva Linna Arendus, LAÖA |
|  | Kinnise Extreme-Pargi projekteerimine ja ehitamine (spordi- ja vabaajakeskuse Äkkeküla kõrvale) | х | x | x | x | x |  | Linnaeelarve, fondid | SA Narva Linna Arendus, ALPA |
|  | Projekt „Läänemereäärsete jalgrattateede võrk“ | х | х | х |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | LAÖA |
|  | Jalgrattateede projekteerimine ja ehitamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | ALPA |
|  | Narva ja Narva-Jõesuu vahelise terviseraja projekteerimine ja ehitamine | х | х | х |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | ALPA, LAÖA |
|  | Koolistaadionide renoveerimine ja korrashoid | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Narva Kesklinna Gümnaasiumi, Narva Eesti Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli jaoks füüsilise kasvatuse tundide staadionil läbiviimise võimaluste loomine | x | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA, KO |
|  | Spordiürituste korraldamise infrastruktuuri parendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine | х | х |  |  |  |  | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Narva Spordikooli Paemurru poksisaali rekonstrueerimine ja remont | х |  |  |  |  |  | Linnaeelarve | ALPA |
|  | Narva Spordikooli Paemurru lauatennise saali renoveerimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Narva Jäähallile jääpuhastusmasina soeatmine | x | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, võimalusel fondid | KO, Narva Paemurru Spordikool |
|  | Narva Spordikooli Energia (Tallinna mnt 30) hoone rekonstrueerimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Kergejõustiku maneeži ehitamine, I etapp | х | х | х |  |  |  | Linnaeelarve, fondid | ALPA |
|  | Vabaõhu tenniseväljakute projekteerimine ja ehitamine Narva Spordikeskuse kõrvale | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid, erasektor | ALPA |
|  | Tingimuste säilitamine laskespordi harjutamiseks (vajadusel projekteerimine) | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV, spordiasutused |
|  | Veebaasi Jõe 3 rekonstrueerimine ja remont Narva Noorte Meremeeste Klubi jaoks | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Narva ujula projekteerimine ja ehitamine | x | x | x | x | x | x | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Remondi ja renoveerimise planeerimine ja teostamine spordiasutustes, sh spordikoolides | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Tuleohutuse tagamine spordiasutustes | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | ALPA, КО, asutused |
|  | Valgustus- ja elektriseadmete takistamata toimimise tagamine asutustes | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | asutused |
|  | Materiaal-tehniliste tingimuste loomine puuetega inimeste osalemiseks spordielus | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | ALPA, asutused |
|  | Piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsioonikeskuse projekteerimine ja ehitamine | х | х | х |  |  |  |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO |
|  | Tervisliku eluviisi ja kvaliteetse vaba aja veetmise soodustavasse infrastruktuurisse erainvesteeringute tegemise edendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV |
| S.E 3 | Kvaliteetsed teenused kultuuri- ja spordivaldkondades on kättesaadavad, toimub ürituste kui kodanike kultuurilis-sportliku tegevusse kaasamise tõhusa viisi areng. | | | | | | | | |
| E3.1 | Linna kultuuri- ja spordielus on orgaaniliselt ühendatud tähtsad sündmused ning programmilised ja aastaringsed tegevused ja üritused. | | | | | | | | |
|  | Ülelinnaliste ürituste üldplaani aastaringne täitmine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Tähtsatele tähtpäevadele ja sündmustele pühendatud traditsiooniliste festivalide ja ürituste korraldamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Suure osalejate arvuga suurürituste korraldamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Ürituste korraldamine, mis pakuvad andekatel ja võimelistel loov- ja sporditegijatel võimaluse esitleda vaatajaskonnale oma oskusi ja kogemusi | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Noorsookultuuri arengule suunatud ürituste korraldamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Koolispordi- ja kultuurürituste mitmekesisuse ja arvu suurendamine tagamaks huvi kultuuri ja spordi vastu | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Harrastusspordi arendamisele ning liikumise ja tervisliku eluviisi populariseerimisele suunatud ürituste korraldamine ja läbiviimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, spordiasutused |
|  | Tippspordi ürituste ja tipptaseme kultuurisündmuste korraldamine, mis on kantud rahvusvahelisse kalendrisse, võimalusel uute tipptaseme sündmuste loomine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, spordiasutused |
|  | Ürituste haridusliku sisu ja ürituste atraktiivsuse taseme tõstmine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Põlvkondi siduva tegevuse raamide laiendamine (ürituste korraldamine kogu perele) | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Kogenud korraldajate poolt uute originaalsete ürituste korraldamise edendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Puuetega inimeste üritustes osalemise soodustamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
| E3.2 | Linna kultuuri- ja spordielus osaleja on hästi informeeritud ja aktiivne. | | | | | | | | |
|  | Teabe avaldamine linna kultuuri- ja spordielu võimalustest ja uudistest elektroonilistel infoportaalidel | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Asutuste kodulehekülgede toimimise toetamine ja arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | asutused |
|  | Välireklaami pindade loomine ja hooldamine linnas | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, võimalusel fondid | ALPA |
|  | Ürituste kuulutuste paigaldamine kaubanduskeskuste reklaamipindadele | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, erasektor | КО, asutused |
|  | Aktiivne koostöö meediaga (ajalehed, televisioon, raadio) | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, erasektor, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Kultuurialase ajakirjanduse arengu toetamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Koostöö linna infopunktiga teabe levitamisel | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Reklaamitrükiste väljaandmine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | asutused |
|  | Teabe levitamine linna haridusasutustes | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Lahtiste uste päevade korraldamine kultuuri- ja spordiasutustes | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, asutused |
| SE4 | On loodud soodsad tingimused kultuuri- ja spordivaldkonna jätkusuutlikuks arenguks. | | | | | | | | |
| E4.1 | Narva on avatud uutele ideedele, algatustele ja tegelastele. | | | | | | | | |
|  | Elektrooniliste süsteemide ja kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine teenuste osutamise raames | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | Asutused |
|  | Projektide algatajatele nõustamise pakkumine projektide koostamisel ja nende sihtfinantseerimise saamisel | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Projektitegevuste arendamine ja asutuste projektide kaasfinantseerimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Uuenduslike projektide toetamine ning maakonna, riigi ja rahvusvaheliste fondide ja programmide eelarveväliste sihipäraste vahendite kaasamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | КО, asutused |
|  | Maailmakultuuri juurdepääsetavuse tagamine linnas | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Kaasaegse kunsti arengu toetamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Mitteformaalse ja alternatiivse kultuuri soodustamine ja parimate tingimuste loomine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Uute vormide juurutamine asutuste tösse | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | asutused |
|  | Uute kvalifitseeritud kaadrite, noorspetsialistide kaasamine ja neile linna elamispinna eraldamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО, asutused |
| E4.2 | Kultuuri- ja spordikorraldajaid väärtustatakse ja ergutatakse. | | | | | | | | |
|  | Kultuuri- ja spordivaldkonna töötajate töö tasustamise, motiveerimise ja tulemuslikkuse ergutamise süsteemi täiustamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КОV |
|  | Kaadritöö arendamine (vajaliku kaadri leidmine ja kaasamine, konkurendivõimeliste töötingimuste tagamine) | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | asutused |
|  | Kultuuri- ja spordivaldkonna töötajate ümber- ja täiendõppe edendamise tagamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | asutused |
|  | Huvikoolide pedagoogide atesteerimissüsteemi parendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Huvikoolide pedagoogide tunnustamine konkursi „Aasta Õpetaja“ kaudu | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Parimate treenerite tunnustamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО |
|  | Kultuuri- ja spordivaldkonna parimate tegijate tunnustamine, sealhulgas maakonna ja vabariiklikele preemiatele ja stipendiumitele nomineerimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, maakonna ja riigi eelarve | KO, IVMV, KM |
| E4.3 | Toimub Narva kui rikaste traditsioonidega ja dünaamiliselt areneva kaasaegse kultuuri- ja spordieluga linna maine tugevnemine. | | | | | | | | |
|  | Kultuuri- ja sporditurismi arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | KOV |
|  | Rahvusliku ja rahvusvahelise tähtsusega suurürituste korraldamine ja läbiviimine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KO, asutused |
|  | Loovtegijate, -kollektiivide ja sportlaste osalemine riiklikel ja rahvusvahelistel suurüritustel, konkurssidel ja võistlustel | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KO, asutused |
|  | Osalemine vabariiklikel laulu- ja tantsupidudel | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KO, kultuuriasutused |
| E4.4 | Mitmetahuline ja mitmetasandiline koostöö mängib tähtsat rolli linna kultuuri- ja spordielu kujunemisel. | | | | | | | | |
|  | Linna- ja mittemunitsipaalstruktuuride koostoime mehhanismide toetamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, era- ja kolmas sektor | KOV, asutused |
|  | Soodsate üüritingimustega pindade andmine tegutsemiseks linna- või eraasutustes | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, era- ja kolmas sektor | asutused |
|  | Professionaalide ja amatööride vahelise koostöö arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | asutused |
|  | Kultuuri-, spordi- ja haridusasutuste kaasamine ülelinnastel üritustel osalemisse | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО, asutused |
|  | Erinevate valdkondade esindajatest koosnevate töörühmade loomine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve | КО, asutused |
|  | Regulaarsete kohtumiste korraldamine mittetulundusühingute esindajatega kavandamaks üritusi ja koostööd | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, kolmas sektor | КО, MTÜ |
|  | Heategevuse, sponsorluse, ja vabatahtlike liikumise mehhanismide arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, era- ja kolmas sektor | КО, asutused |
|  | Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes liitudes ja koostöövõrkudes | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, asutused |
|  | Partnerlinnadega suhete arendamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid, kolmas sektor | KOV, asutused, MTÜ |
|  | Piirkondade vahelist ja rahvusvahelist koostööd arendavate ühisürituste korraldamine | х | х | х | х | х | х | Linnaeelarve, fondid | KOV, asutused |

\*Eeldatakse, et tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite maht moodustab 30-35% linnaeelarvest, arvestades lisaks fondide vähemalt 80 protsendilist rahalist toetust investeerimis- ja teiste projektide teostamiseks.