|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. Governance**  **Refer to Section 2.12 of the Guidance Note** | | | | |
| **12A. Plans and Commitments**  Please complete the following table providing the most recent data available:  *Table 1: Benchmarking Data - Governance*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Commitments** | **Yes/No** | **Date From:** | **Comments** | | Signatory of CoM | Yes | 2009 | Mayors Adapt allkirjastatud 2015; CoM kliima ja energia pakt allkirjastatud 2020 | | Aalborg signatory | Yes | 2006 |  | | ISO 14001 for municipal operations | Yes | 2011 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | | Eco-management and audit scheme for municipal operations | Yes | 2020 | Kõik Tallinna linna asutused omavad Rohelise Kontori sertifikaati |   **Vision, Strategy and Projects**  Does the city have a clearly defined, widely understood and supported integrated environmental vision for the city, for example as part of a broader commitment to urban sustainability. Please provide the name of this document. Describe the short and long-term objectives of the integrated environmental vision.  How is this vision reflected in different strategies and plans, for individual sectors? Please list the most important strategies and plans and indicate their relationship to the overall vision and whether they have been formally adopted by the city council or other organisations.  Describe up to three projects that demonstrate the City’s commitment to integrated management of the urban environment. Integrated projects should deliver benefits in more than one EGCA indicator area or deliver significant other co-benefits, e.g. social.  **Historical, Geographical and/or Socio-economic Factors**  List any disadvantages resulting from historical, geographical and/or socio-economic factors, which may have influenced this indicator.  **(max. 800 words and five graphics, images or tables)**  2020. aasta lõpus võetakse Tallinnas vastu kõiki linna valdkondi kattev pikaajaline [arengustrateegia „Tallinn 2035“](https://strateegia.tallinn.ee/). „Tallinn 2035“ fookuses on rohepöörde eestvedamine Tallinna linnaregioonis ja Eestis laiemalt: kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine, eesmärgiga saada kliimaneutraalseks linnaks; roheinnovatsioon kõikides valdkondades Tallinna majanduse mootorina; keskkonnasäästust ja inimeste tervisest lähtuv linnaplaneerimine; tasakaalus liikuvus, rõhuga säästlikel liikumisviisidel; võimalikult väheste katkestustega ja looduslikku mitmekesisust säilitav terviklik rohevõrgustik; loodusliku mitmekesisuse säilitamine ja rikastamine; ressursisäästust lähtuv ringmajandus ning säästlikud eluviisid; energiatõhususe saavutamine ja taastuvenergia hajutatud tootmine; toidutootmine linnas, et vältida pikki tarneahelaid.  Arengustrateegiale „Tallinn 2035“ hakkavad tuginema kõik valdkondlikud arengukavad, millest olulisemad on [Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastani 2030 ning visioon aastani 2050](https://www.tallinn.ee/strateegia/Kliima-ja-energia-1) (SEKT), mis täpsustab kliimamuutuste leevendamist ja nendega kohanemist, [Tallinna liikuvuskava](https://www.tallinn.ee/strateegia/Liikuvus), mis täpsustab säästva liikuvuse eesmärke terves linnaregioonis, ning [Tallinna keskkonnahoiu arengukava](https://www.tallinn.ee/est/strateegia/Keskkonnahoid-1), mis täpsustab keskkonnahoiu valdkonna (linnaloodus, välisõhk, müra, veekaitse, keskkonnaharidus) eesmärke. SEKT ja Tallinna liikuvuskava kehtestatakse 2021. a jaanuaris, keskkonnahoiu arengukava kehtestatakse 2021. aasta lõpus.  Arengustrateegias „Tallinn 2035“ on rõhutatud keskkonnasäästlikkust ning prioriteetidena märgitud keskkonnahoidliku ühistranspordi ja kergliikluse eelisarendamist. Samas rõhutatakse kohalikul kütusel põhineva keskkonnasäästliku soojatootmise osakaalu suurendamist ja elanike ühistulist osalemist energiatootmises.  Eelpool toodud arengudokumentides on määratletud nende regulaarne seire ning dokumentide ja tegevuste ülevaatamine. Paralleelselt on linnavalitsus algatanud linnaorganisatsiooni ümberkorraldamist, et ambitsioonikaid eesmärke ühtselt terve organisatsiooniga ellu viia.  Selleks et tugevdada valdkondade vahelist sidusust ning horisontaalsete eesmärkide seadmist ja saavutamist lõi linnavalitsus 2018. aastal strateegiaüksuse. Strateegiaüksus on linna ametite ülene koostööplatvorm, mis annab oma tööst aru juhtrühmale, mida juhivad linnapea ja volikogu esimees. Strateegiaüksusel on linnavalituse välistest ekspertidest moodustatud nõukoda, kuhu kuuluvad eelkõige teadusasutuste esindajad. Strateegiaüksuse peamine ülesanne on praegu koostada uus [arengustrateegia „Tallinn 2035](https://www.tallinn.ee/eng/strateegia/)“. Strateegiaüksusest moodustati sügisel 2020 strateegiakeskus, mis hakkab alates 01.01.2020 keskselt koordineerima arengustrateegiat „Tallinn 2035“ ja sellest tulenevate arengudokumentide elluviimist.  Arengustrateegia uuendamise raames on Tallinn läbi viinud ulatusliku kaasamisprotsessi. Kaasamist alustati mõttepaberi avaldamisega 2018. a sügisel. Selle põhjal said inimesed teha oma ettepanekuid Tallinna tuleviku kohta. Järgnesid partnerite ja linnaelanike töötoad, mille põhjal koostas linnavalitsus 2019. a maikuuks strateegia prototüübi. Prototüübi põhjal viidi läbi teine tagasiside voor, milles osales üle 3000 inimese. Tagasiside põhjal eelistavad tallinlased Tallinna peamise arenguvisioonina Rohelist Tallinna, mis sai ka strateegia kandvaks teemaks (joonis 12.1). Oktoobris läks arengustrateegia eelnõu avalikustamisele.    *Joonis 12.1. Küsimusele „Millisena soovid sina näha Tallinna aastal 2035?“ vastati enim „Roheline Tallinn – palju loodust ja keskkonnasäästlikud lahendused“*  Uues arengustrateegias on linna läbiv visiooni osana sõnastatud „vastutus tuleviku ees“, mis käsitleb CO2 heite vähendamist, energiakulu vähendamist ning ökosüsteemide kaitsmist ja väärtustamist. Arengustrateegia „Tallinn 2035“ eesmärk keskkonna- ja linnaplaneerimise valdkonnas on kompaktse linnasüdame ja eriilmeliste piirkondlike keskustega, inimmõõtmeline, looduslähedane ja kõigile ligipääsetav linn, kus elatakse keskkonnahoidlikult, kohanetakse kliimamuutustega ning saavutatakse kliimaneutraalsus. Tallinna uuele strateegiale tuginedes on koostatud [SEKTi eelnõu](https://www.tallinn.ee/strateegia/Kliima-ja-energia-1) ning [Tallinna liikuvuskava aastani 2035 eelnõu](https://www.tallinn.ee/strateegia/Liikuvus).  SEKT hakkab ette nägema tegevusi strateegias toodud kliima ja keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. Praeguse seisuga on need eelkõige linna planeerimine kompaktse linna põhimõttel, säästvate liikumisviiside osakaalu suurendamine, alternatiivkütuste kasutuse suurendamine, hoonete energiatõhususe suurendamine, taastuva energia lokaalne tootmine ja energiaühistulise majandusmudeli kaudu ringmajanduse osakaalu suurendamine.  Liikuvuskava eesmärk on analüüsida liikuvusega seotud probleemide põhjuseid ning pakkuda lahendusi, mis võimaldavad saavutada nii häid ja kiireid liikumisvõimalusi kui ka tagada keskkonnaeesmärkide täitmise. Liikuvuskava eesmärk on tasakaalus liikuvus: ühistranspordi ja kergliikluse eelisarendamine süsinikumahuka autotranspordi ees, üleminek süsinikuvabale transpordile ja avaliku ruumi vabastamine autode alt. Tallinna liikuvuskava tugineb Tallinna linna ja naaberomavalitsusi hõlmaval Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegial aastani 2035. Tallinn koos lähivaldadega on Eesti kõige suurema transpordikoormuse ja tihedama pendelrändega piirkond.  Kehtiva Tallinna keskkonnastrateegia 2030 üldeesmärk on saavutada Tallinna linna keskkonna hea seisund ning tagada loodusressursside säästlik kasutamine. Tallinna esmatähtsad strateegilised keskkonnaeesmärgid on järgmised:   * looduse mitmekesisuse säilitamine ja elurikkuse suurenemine, * tervikliku ja optimaalse haljastu kujundamine, * veekeskkonna kaitse korraldamine ja seisundi parandamine, * välisõhu kvaliteedi parandamine, * jäätmetekke vähendamine ja jäätmete keskkonnaohutu käitlemine, * keskkonnateadlikkuse suurendamine, * säästliku linnaruumi ning tervisliku elukeskkonna tagamine, * CO2 heite vähendamine 40% võrreldes baasaastaga 2007 aastaks 2030   Valdkondlikest arengudokumentidest viiakse ellu ka [Tallinna sademevee strateegiat aastani 2030](https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=123505&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp) ning [Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013–2025](https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125984&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp). | | | | |
| **12B. Governance and Management Arrangements**  **Organisation**  Describe the organisational structure of the city council (administration) and show how the environmental vision/strategies are integrated into the organisation.  Please include an organogram and indicate which department or political body is the driving force behind the environmental vision/strategies.  **Budget**  Is there a dedicated budget for implementing the environmental vision? If so please describe it.  **Management, Monitoring and Evaluation**  What management tools are used, to achieve the environmental objectives and targets? For example, environmental/sustainability impact assessment of policy proposals, cross departmental project structures, etc.  Describe the system of monitoring and reporting, the implementation of the environmental strategy and projects. What is generally reported to whom at what frequency? For example, what indicators of the state of the environment are reported to the council each year.  In delivering its environmental policy does the city use any innovative approaches, tools or instruments?  **Leadership by the City Council**  Is the city council (administration) leading by example in environmental behaviour? Describe the city’s activities regarding corporate environmental policy and initiatives, environmental management systems, green public procurement, council staff skills development etc.  **(max. 600 words and five graphics, images or tables)**  Tallinna linnavolikogu on esinduskogu, mille valivad linna hääleõiguslikud elanikud seaduse alusel. Tallinna linnapea juhib Tallinna linnavalitsust, mis on volikogu moodustatud täitevorgan (joonis 12.2). Linnavalitsus juhib 12 linna ametit (sh Keskkonna- ja Kommunaalametit) ja linnaosade valitsusi. Linnavalitsuse igapäevast tööd toetab linnakantselei ja strateegilist juhtimist aitab alates 2021. aastast teostada strateegiakeskus. Poliitilisel tasandil juhivad Tallinnas keskkonnapoliitikat Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsus. Kuivõrd nii arengustrateegia „Tallinn 2035“ kui praegu võimul oleva koalitsiooni peamine eesmärk on ellu viia rohepööre, viib keskkonnapoliitikat ellu kogu linnaorganisatsioon. Keskkonna- ja kommunaalamet vastutab kitsamalt keskkonnahoiu valdkonna eest, linnaplaneerimise amet linnaruumi keskkonnasõbraliku arendamise eest, transpordiamet tegeleb linnaliikuvuse ja ühistranspordi korraldamisega ja strateegiakeskus ringmajandusele üleminekuga. Alates 2021. aastast tööle asuva strateegiakeskuse ülesanne on koordineerida linna ametiasutuste vahelist energia- ja kliimapoliitika alast koostööd ning tegeleda elanikkonna energia- ja kliimaalase teadlikkuse suurendamisega. Ametitel on mitu allasutust, kes tegelevad oma valdkonna arendamise ja keskkonnateadlikkuse edendamisega ning aitavad ellu viia keskkonnaalastes arengudokumentides seatud eesmärke. [Tallinna Jäätmekeskus](https://www.prugi.ee/portal/) koordineerib Tallinna jäätmekäitlussüsteemi ning [Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus](http://tjt.ee/) tegeleb jäätmete ringlusse võtmisega. [Tallinna Botaanikaaed](http://www.botaanikaaed.ee/) ja [Tallinna Loomaaed](http://www.tallinnzoo.ee/) tegelevad keskkonnahariduse andmisega ning teadustööga omas valdkonnas.    *Joonis 12.2. Tallinna juhtimise struktuur 2020. a suve seisuga. Sulgudes töökohtade arv*  Eelarveliselt viiakse arengustrateegia „Tallinn 2035“ keskkonnavisiooni ellu [Tallinna linna eelarvestrateegia](https://www.tallinn.ee/est/Eelarvestrateegia) kaudu. Eraldi keskkonna-valdkondadena on selles välja toodud keskkonnahoiu ja linnamaastiku kulud (vastavalt 1,9 ja 12 miljonit eurot aastas). Keskkonnavisiooni saavutamisse on oluline panus kõigil valdkondadel – tehnovõrgud (LED-valgustitele üleminek), ühistransport (taastuvkütustel sõitvate busside soetamine), haridus (õppekava toetav loodusõpe Tallinna Botaanikaaias, rahvusvaheline [Rohelise Kooli](https://www.ecoschools.global/) programm) jne.  Eesmärkide täitmist seiratakse igal aastal linna strateegia täitmise aruandes. Strateegiaüksus valmistab ette strateegia täitmise aruande, mis esitatakse koos linna majandusaasta aruandega volikogule. Aruanne sisaldab nii ülevaadet ellu viidud tegevustest kui ka mõõdikute sihttasemete saavutamisest.  Tallinna keskkonnastrateegia kohaselt on valdkonna eesmärk keskkonnahoidliku tegutsemise põhimõtete laialdasem rakendamine linna asutustes. 2016. aastal andis Tallinna linnavalitsus oma ametitele, linnakantseleile ja linnaosade valitsustele [ülesande juurutada oma kontorites keskkonnajuhtimissüsteem Roheline Kontor](https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=133810&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp). Valdav enamus Tallinna ametiasutustest omavad Rohelise Kontori sertifikaati.  Keskkonnahoidlike riigihangete osakaalu suurendamiseks on Tallinna keskkonnastrateegias ühe meetmena ära toodud ühtse süsteemi väljatöötamine kõikidele linnaasutustele koos juhendite ja protseduuridega. Kõik linna ametid ja linnaosavalitsused on praeguseks lisanud keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtte oma hangete korda.  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet oli Eestis esimene ametiasutus, mille juhtimissüsteem vastab alates 2011. aastast kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 nõuetele.  Tallinna linna veebilehe kaudu on võimalik linnaelanikel taotleda paljusid linna teenuseid paberivabalt. Veebilehelt on linnaelanikel võimalik leida linna teenuste taotlused, mille nad saavad täita arvutis ja saata teenuse osutajale digitaalselt allkirjastatult, ilma et oleks vaja asutusse kohale minna.  Tallinna linnavalitsuse ja -volikogu e-istungite läbiviimiseks on alates 2020. aastast töös [veebikeskkond TEELE](https://www.riha.ee/Infosüsteemid/Vaata/tlnteele), mis on veebikeskkond õigusaktide koostamiseks ja menetlemiseks ning istungite pidamiseks. Kõik see aitab olulisel määral kokku hoida ressursse ja samas on taganud ka linnajuhtimise ja inimeste tõrgeteta teenindamise [COVID-19 piirangute ajal](https://www.tallinn.ee/eng/tallinnovations/Uudis-The-emergency-situation-made-Tallinn-City-Council-meetings-and-voting-even-smarter-2?filter_otsing_uudis_rubriik_id=402).  Tallinna linnavalitsuses on juba aastaid kasutusel paberivaba dokumendimenetlus, mille kohaselt kõik dokumendid, mida on võimalik elektroonselt menetleda, allkirjastatakse digitaalselt (ddoc formaadis). Tallinna linn on pälvinud mitu tunnustust e-teenuste arendamise eest. 2011. aastal pälvis Tallinna linn just e-teenuste arendamise eest Euroopa avaliku sektori auhinna (European Public Sector Award) „Euroopa avaliku halduse parimad praktikad ja innovaatilised lahendused „Parima praktika sertifikaat 2011““. Lisaks tunnustas 2013. aastal Intelligent Community Forum (ICF) Tallinna linna viiendat korda kui üht maailma seitsmest kõige innovaatilisemast kogukonnast.  Tallinna kaks avalikku supelranda on pälvinud [ökomärgise Sinilipp](https://www.fee.global/blue-flag), mille saamiseks tuleb täita üle 30 keskkonnakriteeriumi, tagada kõrge veekvaliteet ja turvalisus rannas ning korraldada randades keskkonnateadlikkust tõstvaid ettevõtmisi. Randades toimuvad igal aastal perepäevad keskkonnateadlikkust tõstvate tegevustega.  Tallinnas rakendatakse [Rohelise Kooli](https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Roheline-kool-3) ([*Eco-Schools Global*](https://www.ecoschools.global/)) programmi. Rohelise Kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt. Eesti liitus programmiga 2016. aastal. Tallinnas on programmiga liitunud 67 õppeasutust. | | | | |
| **12C. Partnerships and Public Involvement**  Which stakeholders have participated in the **development** or implementation of the city’s environmental vision and associated strategies and action plans (e.g. consultation with NGOs, Businesses, partnerships with other organisations)?  How was the participation organised?  **Involvement of Citizens**  Describe the city’s activities and engagement with the different communities within **the city that contribute to the development or implementation of the city’s environmental vision, strategy and action plans**.  How was this participation organised? In particular, please reference any structures/projects/programmes that the city has in place to involve particular groups of society e.g. young people, elderly citizens, disabled, deprived citizens, or people from different ethnic groups.  Describe the goals of these activities, e.g. public awareness raising, shared responsibility, policy/plan development, delivery etc.  **Co-operation and Learning**  Does the city co-operate with other authorities at different levels or other organisations (regional, national, EU, international) on environmental and sustainability issues? In which of these co-operation activities or projects has the city initiated or acted as leading partner? Please also refer to the city’s participation in European funded projects and to the city’s commitment to international initiatives, charters, etc. (for example Agenda 21, Aalborg Commitments, Covenant of Mayors, C40, Climate Alliance, ICLEI, EUROCITIES, etc.).  **Public Awareness and Involvement in the City’s Bid to be the European Green Capital**  Describe the action the City has taken to involve or inform its citizens of this bid e.g. consultation or participation by citizens or stakeholders, publication of the bid etc.  **(max. 800 words and five graphics, images or tables)**  Keskkonnateadlikkuse edendamiseks ja olulise informatsiooni edastamiseks linnaelanikele kasutab linn oma kodulehte [www.tallinn.ee](http://www.tallinn.ee), sotsiaalvõrgustikke, linna meediat, mobiilirakendusi, ekskursioone ja töötubasid linnaelanikele.  [Arengustrateegia „Tallinn 2035“](https://strateegia.tallinn.ee/) ja teiste strateegiliste arengudokumentide väljatöötamisse on olnud kaasatud linna- ja riigiasutused, linnaelanikud, kodanikuühendused, ettevõtjad, ülikoolid jpt. Kokku on „Tallinn 2035“ aruteludel osalenud ja oma arvamust avaldanud üle 6000 inimese. Avalikkusel on alati enne arengudokumendi kehtestamist võimalik avaldada arvamust ning osaleda väljapanekutel ja avalikel aruteludel. Tallinna linn korraldab avalikke väljapanekuid ja arutelusid üld- ja detailplaneeringute koostamise ja keskkonnamõju hindamiste käigus. Kahel korral on läbi viidud projekt „[Tallinna positiivne programm](https://www.tallinn.ee/est/Tallinna-positiivne-programm)“, mille raames küsiti interneti ja kogumiskastide kaudu kõigis linnaosades linnaelanikelt arvamusi ja ettepanekuid oma kodukoha ja Tallinna kui elukeskkonna paremaks muutmiseks. Kõikide ettepanekute ja arvamuste põhjal koostati esimene „Tallinna linna positiivne programm” aastateks 2014–2018 ja teine aastateks 2018–2022 (joonis 12.3).  2020. aastal alustas Tallinn esmakordselt kaasava eelarve rakendamist, mille maht on 2021. aastal 800 000 eurot. Selle raames eraldatakse igale Tallinna linnaosale eelarve, mille kasutamiseks saavad elanikud kõigepealt teha ettepanekuid ning seejärel nende ettepanekute üle hääletada.    *Joonis 12.3. Positiivse programmi raames laekunud Mustamäe elanike ettepanekul rajati Parditiigi parki mänguväljak ja haljastus*  Elanike efektiivsemaks kaasamiseks hakkas Tallinna Linnaplaneerimise Amet kasutama veebipõhiseid ja kaardirakendusega ideekorje platvorme, millega küsitakse elanikelt sisendit nii üldplaneeringute koostamisse kui ka ideid väiksemate alade (pargid, tänavaruumid) ümber kujundamiseks. Esimesena korjati [ideid Põhja-Tallinna üldplaneeringule](http://gis.tallinn.ee/ideekorje/), kus elanikud said otse kaardile märkida probleemse koha ja teha ettepanekuid, kuidas oma kodukohta paremaks muuta. Viimane üldplaneeringutega seotud [ideekorje](https://app.maptionnaire.com/et/6209/) oli Kesklinna linnaosa üldplaneeringu koostamise lähteülesande jaoks 2019. a kevadel. Väiksemate planeeringute ideekorjete jaoks on Tallinn välja töötanud rakenduse [AvaLinn](https://www.tallinn.ee/est/avalinn/lae-alla-rakendus-AvaLinn), milles esitatud tagasiside on nähtav ka Tallinna veebilehel (joonis 12.4).    *Joonis 12.4. Väljavõte Putukaväila“ ideekorje tulemusi tutvustavalt lehelt*  Tallinnal on koostöökokkulepped linna ülikoolidega, mille raames püstitatakse ülikoolidele uurimisküsimusi linnale olulistes valdkondades (tasustades sealjuures parimaid tudengeid stipendiumitega) ning osaletakse koos arendusprojektides. Suurim teadus- ja arendustegevusprojekt Tallinnas on TalTechi, Aalto ülikooli ning Helsingi linnaga asutatud [FinEst Twins Targa linna tippkeskus](http://www.finesttwins.eu/), mille tegevusvaldkonnad on seotud kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamisega säästva liikuvuse, energia ja ehituse arendamise kaudu.  2020. aastal kutsus linnapea kokku koostööplatvormi, mis koosneb sidusrühmade esindusorganisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja ettevõtjate esindajatest. Koostööplatvorm toimib nõuandva koguna, mis hakkab arutama linna arengu seisukohast lahendamist vajavaid teemasid.  Tallinn on 17 rahvusvahelise organisatsiooni ja kontaktvõrgustiku liige, sealhulgas Läänemere Linnade Liidu, EUROCITIES (Euroopa Suurlinnade Liit, liige alates 1998), INTA (Rahvusvaheline Linnaarengu Assotsiatsioon), Läänemere Piirkonna Metropolide Koostöövõrgustiku ja POLIS-e (Euroopa Linnade ja Regioonide Transpordi Võrgustik) liige. Tallinn on liitunud [EUROCITIES Rohelise Digitaalse hartaga](https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=115857&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp) (2009), Aalborgi hartaga (2006) ja Linnapeade paktiga (2009), millega on Tallinn võtnud endale kohustusi ja näidanud eeskuju teistele linnadele. Aastatel 2006–2019 on Tallinn osalenud rohkem kui 30-s Euroopa Liidu rahastusega (Intelligent Energy Europe, FP 6, FP7, Horizon 2020, Interreg) keskkonna, säästva liikuvuse või kaasamise projektis.  2018. aastal kirjutasid Tallinna ja Helsingi linnapead alla koostöömemorandumile, mille üks eesmärk on Läänemere heaolu – osaletakse rahvusvahelises koostöös, vähendatakse ohtlike ainete sattumist Läänemerre ning korraldatakse ühiseid kampaaniaid. 2019. aastal kirjutasid Tallinna linnapea ja Eesti Vabariigi majandusminister alla Tallinna regiooni liikuvuse memorandumile, millega otsustati vähendada oluliselt transpordist tulenevaid heitmeid ning võtta suund ühistranspordi, rattaliiklusele ja jalgsi käimisel põhinevale liikuvusele.  Augustis 2020 kirjutas Tallinna linnapea alla koostöömemorandumi [Rohetiigriga](https://en.rohetiiger.ee/), millega Tallinn kohustub olema rohepöörde üks eestvedajaid Eestis ning eest vedama süsinikuneutraalsele majandusele üleminekut. Rohetiiger on koostööplatvorm, mille missioon on luua ja rakendada loodussõbralikke praktikaid kõikides sektorites ning kujundada välja tasakaalus majandus. Tallinna osaluse eesmärgiks on toetada keskkonnahoidlikuma tegutsemise rakendamist linnas ja rohepööret Eesti ühiskonnas.  Tallinna eeskujul ja innustamisel on hakanud ka teised Läänemere ümber asuvad linnad korraldama kevadisi talguid nagu Tallinn seda [heakorrakuu](http://www.tallinn.ee/heakorrakuu/) raames juba 29 aastat teinud on (joonis 12.5). Tallinnaga on ühiselt talguid korraldama hakanud Peterburi, Helsingi ja Turu. Heakorrakuu talgutele on kavas kaasata teiste riikide linnu, tekitades võrgustiku, kus saab jagada kogemusi elanike keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning kaasamiseks linna projektidesse. Tuleviku prioriteet on ka tallinlaste elukeskkonda parandavate ökoinnovaatiliste lahenduste toetamine ja elluviimine.    *Joonis 12.5. Heakorrakuu ühised koristustalgud Tallinnas, Helsingis, Turu linnas ja Peterburis, kus osales*  *ühtekokku ligi 3000 inimest*  Tallinna asumiseltsid on kujunenud linnale aktiivseteks partneriteks arengukavade, planeeringute ja projektide koostamisel ning arendamisel. Asumiseltsid avaldavad aktiivselt arvamust oma kodukandi planeeringuid ja linnaruumi puudutavate küsimuste teemal ning on mõjutanud mitme projekti lõpplahendusi (näiteks tänavate ümberehitusprojekte). Asumiseltsid korraldavad ka põnevaid üritusi, näiteks tänavafestivale (joonis 12.6), talguid ja linnaeluteemalisi seminare. Noori kaasatakse keskkonnaprojektide ja keskkonnahariduse tegevuste kaudu.  Loodud on Tallinna Noortevolikogu, mis on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev ja Tallinna noortest koosnev ja noorte huve esindav nõuandva õigusega osaluskogu. Noortevolikogu osaleb aktiivselt linnakeskkonda puudutavate küsimuste aruteludel ja teeb ettepanekuid linnakeskkonna parandamiseks.  Tallinn alustas linnapõllumajandusega tegelemist 2016. aastal eesmärgiga parandada elanike heaolu ja luua isetegemise võimalusi pakkuvat rohelist uutmoodi linnaruumi. Alates 2017. aastast on kasutatud mägiveiseid NATURA 2000 alade võrgustikku kuuluva Paljassaare hoiuala rannaniidu taastamiseks. Tallinn toetab kogukonnaaedade ning munitsipaalasutuste juurde õppeaedade rajamist ja arendamist. 2020. aastaks on koostöös kogukondadega rajatud 12 kogukonnaaeda ning ligikaudu 60 [õppeaeda](https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Oppeaiad-3).    *Joonis 12.6. Pildid asumiseltside üritustest, nt Uue-Maailma tänavafestival, kus Prügihunt jagas nõuandeid*  *keskkonnahoidliku käitumise ja jäätmete sorteerimise kohta*  Linnaelanike keskkonnateadlikkuse suurendamiseks on kavas jätkata selliste iga-aastaste projektidega nagu [heakorrakuu](http://www.tallinn.ee/heakorrakuu/) ja [keskkonnasõbraliku liikumise kuu](http://www.tallinn.ee/liikumiskuu) ning Prügihunt. Kõikide nende projektide kaudu tõstetakse linnaelanike keskkonnateadlikkust alates lasteaialastest. Samamoodi korraldatakse erinevaid teabepäevi, näiteks Energiapäeva, mille raames saavad linnaelanikud uusimat infot keskkonnahoidlike lahenduste kohta ning pöörduda küsimustega ekspertide poole. | | | | |
| **12D. References**  List supporting documentation, adding links where possible. Further detail may be requested during the pre-selection phase. Documentation should not be forwarded at this stage.  **(max. 400 words)**  Arengustrateegia „Tallinn 2035“ kavand – strateegia.tallinn.ee  Heakorrakuu – <http://www.tallinn.ee/heakorrakuu/>  Ideekorje Põhja-Tallinna üldplaneeringule – <http://gis.tallinn.ee/ideekorje/>  Ideekorjed AvaLinn äpis – <https://www.tallinn.ee/avalinn/g22484>  Keskkonnasõbraliku liikumise kuu – <http://www.tallinn.ee/liikumiskuu>  Liitumine EUROCITIES Rohelise Digitaalse hartaga – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=115857&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>  Rohelise kooli tutvustus – <https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Roheline-kool-3>  Strateegia Tallinn 2030 – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=118878>  Säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011–2021 – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=119834&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>  Tallinna arengukava aastateks 2018–2023 – <https://www.tallinn.ee/est/g737s112610>  Tallinna Botaanikaaed – <http://www.botaanikaaed.ee/>  Tallinna eelarvestrateegiad – <https://www.tallinn.ee/est/Eelarvestrateegia>  Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013–2025 – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125984&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>  Tallinna Jäätmekeskus – <https://www.prugi.ee/portal/>  Tallinna Jäätmete taaskasutuskeskus AS – <http://tjt.ee/>  Tallinna keskkonnaameti hankekord – <http://www.tallinn.ee/Tallinna-Keskkonnaameti-hankekord.pdf>  Tallinna keskkonnahoiu arengukava 2022–2030 koduleht – <https://www.tallinn.ee/est/strateegia/Keskkonnahoid-1>  Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013–2018 – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125983&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>  Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030 – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=120867&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>  Tallinna liikuvuskava koduleht – <https://www.tallinn.ee/strateegia/Liikuvus>  Tallinna liitumine Aalborgi kokkuleppega „Aalborg 10 – inspireerivad tulevikusuundumused“ – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=105322&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>  Tallinna liitumine Ålborgi hartaga – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=96211&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>  Tallinna liitumine Euroopa Komisjoni algatusega linnapeade pakt – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=113402&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>  Tallinna linna veebileht – <http://www.tallinn.ee/>  Tallinna Loomaaed – <http://www.tallinnzoo.ee/>  Tallinna positiivne programm 2018–2022 – <https://www.tallinn.ee/est/g20203s102182>  Tallinna põhimäärus – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=36125>  Tallinna sademevee strateegia aastani 2030 – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=123505&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp>  Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastani 2030 koduleht – <https://www.tallinn.ee/strateegia/Kliima-ja-energia-1>  Ülesande andmine Tallinna linna ametiasutustele keskkonnajuhtimissüsteemi Roheline Kontor juurutamiseks – <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=133810&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp> | | | | |
| **Word Count Check**  *Please complete the below word count check for Indicator 12: Governance, Sections 12A, 12B and 12C.*  *As per the Guidance Note (Annex 2 of the Rules of Contest), the word count includes text in graphics/images/tables and the body of text. The word count excludes text in the original application form, captions and text in Table 1: Benchmarking Data - Governance.* | | | | |
| **Section** | **Number of words in graphics/images/tables** | **Number of words in body of text** | **Total number of words in**  **graphics/images/tables and body of text** | **Max. words** |
| 12A | **0** | **619** | **619** | 800 |
| 12B | **0** | **586** | **586** | 600 |
| 12C | **0** | **795** | **795** | 800 |