**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO**

**DĖL BENDRARABIAVIMO SUTARTIES**

2022-05-

Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos jungtinės veiklos sutartis yra sudaryta siekiant bendro tikslo – atkurti antrojo pasaulinio karo laikotarpiu sugriautą Šv. Jono bažnyčią. Šis siekis yra deklaruotas miesto ilgalaikiame plėtros plane, projektui taip pat yra suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas. Glaudus religinės bendruomenės ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas Šv. Jono bažnyčios atstatyme turi savo chronologiją:

* Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2013 metų sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-2 pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos bendradarbiavimo sutarčiai.
* Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metų sausio 14 d. nutarimu Nr. XIII-2791 „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto“ pripažino projektą svarbiu valstybei projektu ir pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei įvertinti ir prisidėti prie sklandesnio jo įgyvendinimo.
* Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu yra parengta galimybių studija su investiciniu projektu, parengti projektiniai pasiūlymai su įveiklinimo koncepcija, parengta archeologinių tyrimų programa, atlikti istoriniai bei bažnyčios priestato žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Buvo vykdomas projekto viešinimas. Pagal preliminarius skaičiavimus visos bažnyčios atkūrimo vertė – 16 mln. Eur.
* Jau daug metų Klaipėdos miesto ir valstybės lėšomis yra finansuojami archeologinių tyrimų darbai.
* **2021 m. liepos 2 d. pasirašyta Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos ir UAB „Senamiesčio projektai“ Šv. Jono bažnyčios projektavimo sutartis. Sutartis numato galimybę projektą skaidyti į etapus ir pradėti projekto įgyvendinimą nuo Šv. Jono bažnyčios bokšto suprojektavimo, o vėliau ir statybos. Preliminari bokšto projekto įgyvendinimo vertė – apie 3mln. Eur.**
* 2021 m. Klaipėdos mero vardu buvo kreiptasi į LR Vyriausybę dėl Šv. Jono bažnyčios atstatymo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis, tačiau iš ministerijų gautas neigiamas atsakymas.

## Parengtoje jungtinės veiklos sutartyje numatoma pagrindinė nuostata, kad Savivaldybė finansuos Šv. Jono bažnyčios bokšto projektavimo darbus ir pagal galimybes – dalį Bokšto statybos darbų. Tikslus Savivaldybės įnašo dydis bus nustatomas papildomu susitarimu prie šios Sutarties pagal Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiuose planuose ir biudžete skirtus asignavimus.

Atsižvelgiant į kiekvienos šios sutarties šalies finansinį įnašą bus suformuoti atskiri turtiniai vienetai, realios šalių nuosavybės dalys bus nustatomos papildomame susitarime prie šios Sutarties, kuris bus pasirašytas iki bažnyčios bokšto statybos pabaigos.

Bokšto statytojo, projektavimo ir statybos rangos darbų užsakovo teises ir pareigas įgyvendins Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapija. Projekto įgyvendinimui bus skurta projekto įgyvendinimo grupė ir projekto priežiūros komitetas, pagal patvirtintą investicinių Savivaldybės projektų įgyvendinimo tvarką ir principus.

Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu parengtoje galimybių studijoje, kuriai pritarė Savivaldybės kolegija yra numatoma atstatyti originalaus dydžio bažnyčią (tūris: 24350 m3) bei **originalaus dydžio bažnyčios bokštą (tūris: 5100 m3, aukštis: 75 m)**, atkuriant autentišką istorinį interjerą išlaikant istorinę šių pastatų formą, atkuriant išorės medžiagiškumą, interjero sprendimus ir vidines erdves pritaikant šiuolaikiniams poreikiams.

Pirmuoju etapu įgyvendiname Šv. Jono bažnyčios bokšto atstatymo projekte numatoma, kad jame galėtų atsirasti muziejinė erdvė su paroda apie bažnyčios istoriją, turizmo informacijos centras, apžvalgos aikštelė, kripta palaikų perlaidojimui.





Apibendrinant galima išskirti kelis pagrindinius Šv. Jono bažnyčios atkūrimo argumentus:

* Šv. Jono bažnyčios atkūrimas pabrėžtų priklausymą Vakarų krikščioniškajam pasauliui, evangelikų liuteronų tradicijos svarbą šio miesto ir krašto tapatumui. Bent iš dalies kompensuotų vietovaizdžio praradimus po 1945 m. Tai – „Genius Loci“ sugrąžinimas, kuris rodytų šios kartos pastangas tęsti ir kuriant plėtoti savo miesto tradicijas.
* Šv. Jono bažnyčia vėl būtų nekropoliu ir istorinės-kultūrinės atminties saugykla. Joje galėtų rasti amžinojo poilsio vietą palaikai iš senosios Šv. Jono bažnyčios ir kitų suardytų senųjų palaidojimo vietų. Taip pat kaupiama informacija apie Klaipėdos gyventojus praeityje, Klaipėdos senąją išeiviją (lietuvininkus, vokiečius, klaipėdiškius ir kt.) ir naująją klaipėdiečių išeiviją. Tiesiamas tiltas tarp tolstančios praeities, besikeičiančios dabarties ir artėjančios ateities miesto bendruomenės.
* Šv. Jono bažnyčia vėl sugrąžintų miesto branduoliui centrą formavusias dvi urbanistines senamiesčio ašis: vertikalę ir horizontalią. Padėtų išryškinti jos kaip jūrinio kultūrinio ir mokslo istorijos paveldo vertes. Grąžintų vizualų Klaipėdos ir Kretingos ryšį, sąsają su UNESCO saugojamu pasaulio paveldu – Struvės geodeziniu lanku.
* Atkuriamoje Šv. Jono bažnyčioje su evangelikų liuteronų Bažnyčia ir jos bendruomene suderintų papildomų funkcijų plėtotė suteiktų naujų impulsų visų miestiečių dvasiniam, kultūriniam, ūkiniam ir kt. gyvenimui. Grakštaus silueto bažnyčia grąžintų senamiesčiui sakralinės erdvės pojūtį bei taptų svarbiu kultūros paveldo turizmo traukos centru.

Savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas Ričardas Zulcas