|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH VĨNH PHÚC**Số: 920/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 5 năm 2025 |

**QUYẾT ĐỊNH**

|  |
| --- |
| **V/v Phê duyệt điều chỉnh Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc,****vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)** |

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC**

 *Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;*

*Căn cứ các Hiệp định khoản vay số 3591-VIE (COL); Hiệp định vay số 3590-VIE (OCR); Hiệp định Viện trợ số 0550-VIE được ký ngày 29/6/2018 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“Bên vay”) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Hiệp định Dự án số VIE 47274 được ký giữa các tỉnh tham gia Chương trình và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);*

*Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 10/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, V/v Phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á;*

*Căn cứ Kết luận của số 225-KL/TU ngày 09/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/4/2025 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);*

*Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-CT ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án "Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);*

*Căn cứ Thông báo số 145/TB-UBND ngày 06/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh;*

*Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 146/TTr-SXD ngày 09/5/2025,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), với các nội dung như sau:

**1. Lý do điều chỉnh dự án:**

Điều chỉnh thời gian thực hiện, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án theo Chủ trương đầu tư điều chỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/4/2025.

**2. Nội dung điều chỉnh:**

***2.1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:***

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: 5 năm kể từ khi ký Hiệp định.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2028.

***2.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn:***

*2.2.1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:*

- Tổng mức đầu tư đã duyệt: 2.234,6 tỷ đồng, tương đương với 100,21 triệu USD.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 2.045,25 tỷ đồng, tương đương 92,43 triệu USD. Chi tiết như sau:



*2.2.2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:*

a) Vốn ADB tài trợ: 1.445,51 tỷ đồng tương đương 65,53 triệu USD (giảm 189,39 tỷ đồng tương đương 7,78 triệu USD so với TMĐT đã duyệt).

- Vốn ODA (ADF): 41,89 triệu USD (tương đương 934,20 tỷ đồng);

- Vốn vay ưu đãi (OCR): 21,64 triệu USD (tương đương 458,81 tỷ đồng), giảm 189,39 tỷ đồng tương đương 7,78 triệu USD so với TMĐT đã duyệt;

- Viện trợ không hoàn lại: 2,0 triệu USD (tương đương 44,6 tỷ đồng).

b) Vốn đối ứng phía Việt Nam: 599,64 tỷ đồng tương đương 26,90 triệu USD (giữ nguyên so với TMĐT đã duyệt).

*(Tỷ giá áp dụng do Bộ Tài chính công bố T2/2025 là 01USD=24.334)*

**3. Điều chỉnh quy mô một số dự án Hợp phần:**

***3.1. Điều chỉnh Hợp phần 2: Thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn II***

Bổ sung thêm một số hạng mục thu gom và xử lý nước thải tại xã Định Trung, xã Thanh Trù và một phần của phường Liên Bảo để đồng bộ cơ sở hạ tầng thoát nước thải hiện hữu, phục vụ cho việc phát triển các mục tiêu KT-XH của thành phố Vĩnh Yên.

***3.2. Điều chỉnh Hợp phần 6: Đường hạ tầng khung làng đại học***

Xây dựng đường hạ tầng khung Làng Đại học với tổng chiều dài tuyến trong dự án khoảng L=3,860Km (trong đó khoảng 2,8Km giữ nguyên theo phương án tuyến ban đầu và khoảng 1,06Km theo phương án mới), bắt đầu tại điểm giao với đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên (Km6+672) đi theo tuyến ban đầu đã duyệt đến điểm giao DG6 lý trình Km2+821, sau đó tuyến chuyển hướng và kết thúc tại điểm giao với ĐT.310 C (Km12+050).

***3.3. Điều chỉnh Hợp phần 7: Trung tâm kết nối công nghiệp hỗ trợ***

Cắt giảm Hợp phần 7 do đã được tích hợp vào dự án dự án Trung tâm triển lãm và giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh.

**4. Các nội dung khác:**

Giữ nguyên theo Quyết định số 2471/QĐ-CT ngày 29/7/2016 và số 975/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án "Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á".

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư dự án:

- Triển khai thực hiện các công việc còn lại của dự án theo quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của các dự án hợp phần.

- Phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với các dự án hợp phần có sự điều chỉnh về quy mô đầu tư và địa điểm xây dựng.

2. UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND huyện Tam Dương khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành công tác bồi thường GPMB các hợp phần của dự án theo đúng quy định.

3. Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tích cực, chủ động phối hợp và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ được duyệt, phát huy hiệu quả đầu tư.

4. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Khắc Hiếu**