Тема 1 ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

1. Сутність, завдання та функції державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки.

2. Складові елементи системи державного фінансового контролю.

3. Класифікація державного фінансового контролю: види, форми та методи.

4. Законодавче підґрунтя здійснення державного фінансового контролю.

5. Державний фінансовий контроль в управлінській діяльності держави.

**1. Сутність, завдання та функції державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки**

Контроль є необхідною умовою існування демократичної держави, важливим фактором прийняття управлінських рішень. Він є засобом виявлення недоліків у діяльності бюджетних установ, організацій, суб’єктів господарської діяльності та встановлення причин, що їх породжують.

*Державний фінансовий контроль* –це реалізація дій і операційорганами державної влади, а також спеціально створеними ними органами, з використанням форм і методів його організації за дотриманням суб’єктами господарювання та органами влади норм права з метою забезпечення законності, доцільності розподілу, ефективності використання фінансових ресурсів держави.

*Державний фінансовий контроль охоплює* не тільки державний сектор економіки, а й поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, головним чином шляхом перевірки дотримання ними податкового законодавства, цільового використання субсидій, дотацій, бюджетних кредитів, а також виконання державних і муніципальних замовлень, ефективності надання і законності використання податкових пільг.

*Основною метою державного фінансового контролю* єзабезпечення законності, доцільності та ефективності в процесі формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави на макро- та мікроекономічному рівнях.

*Основні завдання державного фінансового контролю* на макро-тамікроекономічному рівнях зображені на рис. 1.

Зазначені пункти є, по суті, єдиним комплексним завданням.



**Завдання державного фінансового контролю**

*На макрорівні* *На мікрорівні*

1. викриття діяльності, спрямованої на приховування податків та обов’язкових платежів;
2. недопущення діяльності, що монополізує ринки;
3. блокування діяльності, спрямованої на організацію забороненого державою виробництва товарів і надання послуг;
4. припинення діяльності, яка містить значні соціальні загрози;
5. недопущення діяльності, що порушує майнові права суб’єктів господарювання, законні інтереси держави і суспільства загалом тощо недопущеннядіяльності,що порушуємайнові права суб’єктів господарювання, законні інтереси держави і суспільства загалом
6. дотримання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
7. забезпечення платіжної дисципліни, єдиних стандартів ціноутворення та встановлення тарифів;
8. недопущення нецільового і неефективного використання бюджетних та інших державних коштів;
9. дотримання порядку процедур державних і комунальних закупівель;
10. недопущення нецільового і неефективного використання державного і комунального майна;
11. недопущення нецільового використання кредитів і позик, отриманих під гарантії Уряду тощо

Рис. 1. Завдання державного фінансового контролю на макро-та мікроекономічному рівнях

Державний фінансовий контроль виконує такі основні *функції*: аналітичну, інформаційну, профілактичну, коригувальну, мобілізуючу і правоохоронну.

*Аналітична функція* державного фінансового контролю включаєспектр дій з аналізу, вивчення виконання чинного законодавства в частині використання коштів державного бюджету; виявлення відхилень у формуванні доходів і витрат суб’єкта фінансової діяльності; відхилення в сфері фінансової діяльності державних інститутів (міністерств, відомств, інших органів); аналіз причин відхилень (дослідження фактів, які спричинили те чи інше відхилення, виявлення винних осіб).

*Інформаційна функція* державного фінансового контролюзводиться до того, що інформація, отримана в результаті його здійснення, має стати основою для ухвалення відповідних управлінських рішень і вжиття корегувальних заходів.

*Профілактична функція* державного фінансового контролю єпріоритетним напрямком контрольно-ревізійної роботи, спрямована на виявлення умов, що сприяють порушенню норм і стандартів, встановлених законами та нормативно-правовими актами, виникненню безгосподарності, недостач, крадіжок і зловживань, а також на встановлення осіб, винних у фінансових порушеннях, і притягнення їх до відповідальності відповідно до законодавства.

*Коригувальна функція* забезпечує розробку пропозицій щодоусунення виявлених порушень фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, інших суб’єктів контролю.

*Мобілізуюча функція* державного фінансового контролюпередбачає усунення суб’єктом господарювання наслідків допущених фінансових порушень, умов, що їм сприяли, та розробку організаційно-правових заходів з розповсюдження прогресивних методів господарювання і недопущення фінансових порушень на інших об’єктах державного регулювання.

*Правоохоронна функція* є засобом забезпечення законності дійпосадових осіб і громадян; пов’язана з притягненням до юридичної відповідальності, а також застосуванням до посадових осіб і громадян, винних у недоліках та порушеннях, заходів державного або громадського впливу.

Отже, метою державного фінансового контролю є забезпечення законності та ефективності використання державних фінансових і матеріальних ресурсів, державної власності.

**2. Складові елементи системи державного фінансового контролю**

*Система контролю* – це єдність, яка забезпечується повнотою і несуперечливістю законодавчих й інших актів, націленістю діяльності всіх органів контролю на досягнення достовірних результатів ревізій і перевірок на контрольованих напрямах і ділянках, застосуванням при здійсненні контрольних заходів однакових форм і методів контролю. Система державного фінансового контролю складається з таких *елементів*: суб’єкт, об’єкт, предмет, принципи, метод, процес контролю і оцінка його ефективності (рис. 2).



|  |  |
| --- | --- |
|  | Об’єкт контролю |
| Суб’єкт контролю | Предмет контролю |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Система державного** |  |  |
| Принципи |  | Метод |  |
|  | **фінансового контролю** |  |
| контролю |  | контролю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольні дії |  | Оцінка ефективності контролю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2. Складові елементи державного фінансового контролю

Важливе місце у системі державного фінансового контролю належить *суб’єктам контролю*, оскільки саме вони забезпечують виконання контрольних дій.

*Суб’єкт контролю (контролюючий суб’єкт)* –це державнаінституція (орган державної влади і державного управління), яка спрямовує контрольні дії на діяльність іншої особи чи інституції (органу, організації, підприємства), що перебуває у контрольному середовищі.

Основними напрямками діяльності таких суб’єктів відповідно до Бюджетного кодексу та іншого законодавства, є перевірка:

– виконання ЗУ, Указів Президента України, постанов ВРУ, КМУ та інших нормативно-правових актів;

– повноти й своєчасності надходження доходів до бюджетів, цільового й економного використання коштів державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів;

– виконання кошторисів бюджетних установ;

– законності й ефективності використання матеріальних, трудових фінансових ресурсів підконтрольними об’єктами;

– касової дисципліни, законності операцій за рахунками у банках, розрахункових операцій суб’єкта господарювання;

– правильності здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг;

– наявності та руху основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів та запасів у бюджетних установах;

– правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності в бюджетних установах.

Іншою обов’язковою складовою є наявність об’єкта, на який спрямовуються контрольні дії суб’єкта контролю.

За загальним визначенням, *об’єкт контролю (контрольований, підконтрольний об’єкт)* –це особа чи інституція,надіяльність якої спрямовуються контрольні дії суб’єкта (суб’єктів) контролю, що перебувають в оточуючому господарському середовищі.

До об’єктів державного фінансового контролю належать:

– юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, їхні відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи;

– фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є суб’єктами підприємницької діяльності), якщо вони беруть участь у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні активів, що належать державі, а також використовують кошти, що залишаються в їх розпорядженні у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних цільових фондів і кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України;

– операції, що проводяться підконтрольними об’єктами з такими фінансовими ресурсами і активами, порядок використання яких визначено законодавством.

*Предметом* державного фінансового контролю є відносини між контролюючим суб’єктом і підконтрольним об’єктом з приводу дотримання (недотримання) ним стандартів (норм, правил) у здійсненні конкретних фінансово-господарських операцій, на які спрямовуються контрольні дії.

*Метод державного фінансового контролю* – це сукупність взаємообумовлених структурних елементів, таких як способи, прийоми та інструменти, які використовують суб’єкти державного фінансового контролю відносно об’єкта за предметом контролю.

Оскільки фінансовий контроль є однією з функцій управління, то йому властиві як загальні принципи управління, так і характерні тільки окремому виду контролю (рис. 3).



**Принципи державного**

**фінансового контролю**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Принципи здійснення*** | ***державного фінансового*** | ***контролю*** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Законності* –здійснення діяльностіконтролюючих органів відповідно до норм чинного законодавства, які визначають їх функції, права, обов’зки та відповідальність.

*Регулярності* –здійснення заходівконтролю всіма контролюючими органами на засадах планомірності в терміни, що регламентують контрольний процес.

Принцип ефективності – виявлення відхилень від заданого, їх причин і винуватців, а також передбачає оперативність у виправленні допущених негативних результатів і забезпеченні відшкодування нанесеного матеріального збитку.



*Об’єктивності* –забезпеченняконтролюючими органами неупередженого ставлення до всіх підконтрольних об’єктів під час здійснення контрольних дій і реалізації результатів контролю.

*Системності* –забезпечення контролюна всіх стадіях руху державних коштів

1. фінансовій і виробничій сферах шляхом створення відповідної організаційної системи контролю.

*Гласності* –висвітлення в засобахмасової інформації основних результатів діяльності контролюючих органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Принципи організації*** | ***державного фінансового*** | ***контролю*** |

|  |
| --- |
| ***принципи Етичні*** |

Розмежування місця, ролі, завдань та функцій органів державного фінансового контролю згідно з установленою Конституцією та законодавством України компетенцією законодавчої та виконавчої влади.

Функціональна, організаційна, персональна та фінансова незалежність органів державного фінансового контролю та їх посадових осіб від підконтрольних об’єктів.

Координація діяльності органів державного фінансового контролю для уникнення дублювання в їхній роботі та забезпечення єдиної системи фінансового контролю.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чесність |  |  | Конфіденційність |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Об’єктивність |  |  | Професійна поведінка |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | Професійна компетентність та |  |
|  |  | належна ретельність |  |
|  |  |  |  |  |  |



**Рис. 1.3. Принципи державного фінансового контролю**

|  |  |
| --- | --- |
| .  |  |

**3. Класифікація державного фінансового контролю: види, форми та методи**

Для раціональної організації державного фінансового контролю його класифікують за видами, формами та методами.

Під *видом державного фінансового контролю* розуміють таку його складову частину, яка, з одного боку, відображає зміст контролю загалом, а з іншого – відрізняється від окремих його складових конкретними носіями контрольних функцій, об’єктами контролю та методами здійснення контрольних дій. Види державного фінансового контролю класифікують за специфічними ознаками (рис. 4).

|  |
| --- |
| Види ДФК |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зовнішній |  |
| Відповідно до становища таправових відносин об’єктаконтролю з контролером вуправлінні бюджетним процесом |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Внутрішній |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Загальний |  |
| Залежно від суб’єктів, якіініціюють і здійснюють державнийфінансовий контроль |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Спеціалізований |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



**Рис. 1.4. Класифікація видів державного фінансового контролю**

*Відповідно до становища та правових відносин об’єкта контролю*

1. *контролером в управлінні бюджетним процесом,* державнийфінансовий контроль поділяється на:

– зовнішній державний фінансовий контроль, який здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу, коли об’єкт та предмет контролю не належать до сфери управління контролюючого органу;

– внутрішній державний фінансовий контроль, який здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу, коли об’єкт та предмет контролю належать до сфери управління контролюючого органу. Тобто, здійснюється в самій галузі чи установі, метою якого є забезпечення: належного рівня економії, ефективності і результативності діяльності; достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності; дотримання встановлених законодавством норм і правил.

*Залежно від суб’єктів, які ініціюють і здійснюють контроль,* виділяють загальний і спеціалізований контроль.

*Загальний державний* *фінансовий контроль* здійснюють органи державної влади йуправління. Основна особливість такого контролю полягає в його позавідомчому характері (проводиться щодо будь-якого суб’єкта незалежно від його відомчої належності і підпорядкування). Діяльність органів *спеціалізованого контролю* поширюється тільки на закріплені напрямки діяльності (наприклад, Державна фіскальна служба України – стосовно мобілізації платежів до бюджету, Державна аудиторська служба України – стосовно витрачання бюджетних коштів тощо).

Під *формою державного фінансового контролю* розуміють способи конкретного вираження та організації контрольних дій на кожному етапі бюджетного процесу, спрямовані на виконання функцій контролю в процесі формування, розподілу та використання фінансових ресурсів держави. Так, *залежно від часу проведення форми* *державного фінансового контролю* доцільно поділяти наступнимчином:

– попередній (превентивний) контроль – проводиться на етапі розгляду і прийняття управлінських рішень та здійснення операцій з фінансовими і матеріальними ресурсами, іншими активами об’єкта державного фінансового контролю з метою недопущення неправильного, нераціонального використання фінансових ресурсів, а також пошуку додаткових резервів наповнення бюджету;

– поточний (оперативний) контроль – здійснюється під час реалізації управлінських рішень та здійснення операцій з фінансовими активами за оперативною інформацією з метою своєчасного надходження коштів до бюджету та здійснення платежів з бюджетних

рахунків; забезпечення ефективності та цілеспрямованості використання фінансових ресурсів; достовірності складання фінансової звітності; запобігання зловживанням під час використання бюджетних коштів;

– наступний (ретроспективний) контроль – здійснюється після завершення звітного періоду, при цьому перевіряється доцільність та ефективність витрачання бюджетних коштів, оцінюються досягнуті результати фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю.

Питання ефективності державного фінансового контролю тісно пов’язане з визначенням його методів. До *методів контролю* належать: експертиза, інспектування (ревізії і перевірки), аудит та моніторинг.

*Експертиза* –дослідження й оцінювання законодавчих та іншихнормативно-правових актів, фінансових та економічних результатів діяльності, підготовка обґрунтованих висновків і пропозицій для прийняття рішень щодо об’єкта експертного дослідження.

*Інспектування* –це ретроспективний контроль за використанням ізбереженням фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, станом та достовірністю обліку та фінансової звітності органів державного і комунального сектору з метою виявлення недоліків і порушень. Інспектування здійснюється у формі ревізій і перевірок та повинно забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових та матеріально-відповідальних осіб.

*Ревізія* як метод державного фінансового контролю–це системаконтрольних дій, спрямованих на всебічну перевірку діяльності учасників бюджетного процесу з метою встановлення законності операцій з мобілізації, розподілу або використання бюджетних коштів, виявлення винних у правопорушеннях посадових і матеріально відповідальних осіб і спричинених порушеннями фінансових втрат.

*Перевірки* здійснюються з метою докладного вивчення окремихпитань фінансово-господарської діяльності суб’єктів контролю, реалізації певних державних цільових та бюджетних програм, ефективності управління коштами бюджету.

Наслідки перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою. Такий контроль за діяльністю органів державного і комунального сектору спрямований переважно на виявлення правопорушень і притягнення винних осіб до відповідальності, а не на оцінку результатів, досягнутих в управлінні державними фінансами.

*Аудит* –це метод контролю,за допомогою якого вивчаютьсяпроцедури прийняття і виконання управлінських рішень суб’єктами бюджетного процесу з метою досягнення певних цілей. Результатом дослідження є аудиторський звіт.

 *Моніторинг* –це систематичне спостереження,збір,обробка,аналіз та перевірка інформації про фінансові операції учасників бюджетного процесу задля недопущення неефективного використання фінансових ресурсів держави.

*Загальнонаукові методичні прийоми* базуються на діалектичномуметоді філософії й охоплюють: аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію і моделювання, абстрагування і конкретизацію, системний та функціонально-вартісний аналіз.

*Власні методичні прийоми контролю* формуються залежно відцільової функції науки та її загальнонаукових прийомів, вони є специфічними і виробляються практикою на основі досягнення економічної науки. Ці прийоми об’єднують у такі групи: органолептичні, розрахунково-аналітичні, документальні та узагальнення і реалізація результатів контролю.

Практичне застосування усієї сукупності видів, форм та методів державного фінансового контролю має надзвичайне значення для забезпечення його ефективності, оскільки їх раціональне поєднання сприяє зміцненню дохідної частини бюджету, забезпеченню якісного виконання його видаткової частини, підвищенню ефективності бюджетного процесу та створенню необхідних умов для належного функціонування фінансової системи загалом.

**4. Законодавче підґрунтя здійснення державного фінансового контролю**

Правові відносини є головними складовими у структурі державного управління, за допомогою яких формуються зовнішні межі системи державного фінансового контролю у середовищі державних фінансів.

*Нормативно-правове забезпечення державного фінансового* *контролю –* це сукупність законодавчих та нормативно-правовихактів, які в тій чи іншій частині регулюють окремі питання контролю.

 Організація, впровадження та функціонування державного фінансового контролю забезпечені чинним законодавством України, а саме:

– Конституцією України;

– Кодексами України;

– Законами України;

– правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

– нормативно-правовими актами суб’єктів контролю.

Формування правового статусу державного фінансового контролю відбулося з моменту ухвалення 28.06.1996 р. *Конституції України* як фундаментального акту, що став базисом розвитку та реформування всієї вітчизняної правової системи.

Так, згідно зі статтею 98 контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата України.

Відповідно до статті 116 Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової політики, здійснює управління об'єктами державної власності і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України.

Проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства серед учасників бюджетного процесу на всіх його стадіях врегульоване *Кодексами України.* Так, Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 №2456-VI визначені повноваження органів державної влади з контролю за дотриманням бюджетного законодавства, права і обов’язки об’єкта контролю у разі його незгоди з застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства, встановлення відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Кодексом регламентовано процес контролю стосовно забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, зокрема:

– оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного фінансового аудиту);

– правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності;

– досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

– проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів тощо.

Господарським кодексом України від 16.01.2003 р. № 436-IV впроваджено державний фінансовий аудит.

Державний фінансовий аудит здійснюється Рахунковою палатою України, Державною аудиторською службою України та органами державного фінансового контролю відповідно до законів. При цьому державний фінансовий аудит може проводитися за ініціативою суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит).

Вагоме місце в законодавчому забезпеченні реалізації державного фінансового контролю займають *правові акти Президента України та* *Кабінету Міністрів*.

Діяльність Державної казначейської служби України як суб’єкта фінансового контролю регулюється:

– Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010, яким було утворено Державну казначейську службу України, що отримала функції у сфері казначейського обслуговування державного бюджету;

– Указом Президента Україні вiд13.04.2011 р. № 460/2011 затверджено Положення про Державну казначейську службу України.

Діяльність суб’єктів внутрішнього фінансового контролю визначається:

1. постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. №1001, якою затверджено Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
2. наказом Міністерства фінансів України від14.09.2012 р. № 995, яким затверджено Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах;
3. нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо визначення єдиних підходів до організації та проведення внутрішнього аудиту.
4. Заключним блоком є *нормативно-правові акти суб’єктів* *контролю*:Рахункової палати України,Державної аудиторськоїслужби України та Державної казначейської служби Україні. Такі документи розроблені та затверджені відповідним чином з питань організації, планування, здійснення власних контрольних заходів та форм звітності внутрішнього контролю.

Дані законодавчі акти є основними в сфері забезпечення державного фінансового контролю. В них визначено ключові аспекти державного фінансового контролю, загальну термінологічну базу його здійснення, порядок проведення суб’єктами контролю, їх права і обов’язки. Крім того, велика кількість законодавчих актів, які регулюють фінансовий контроль в Україні вже орієнтовані на європейські вимоги.

***Питання для самоперевірки***

1. Розкрийте сутність державного фінансового контролю та його призначення.
2. Назвіть складові системи державного фінансового контролю.
3. Опишіть принципи державного фінансового контролю та проаналізуйте стан їх дотримання контролюючими органами.
4. За допомогою яких показників оцінюють ефективність державного фінансового контролю?
5. За якими ознаками класифікують види державного фінансового контролю?
6. У чому полягає відмінність між зовнішнім і внутрішнім державним фінансовим контролем?
7. Які форми і методи державного фінансового контролю використовуються у вітчизняній практиці?
8. Охарактеризуйте законодавчо-правову базу здійснення державного фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу.
9. Обґрунтуйте місце та критерії здійснення державного фінансового контролю в управлінській діяльності держави.
10. Окресліть проблеми здійснення державного фінансового контролю в Україні та напрями його модернізації.

***Тести***

1. ***Державний фінансовий контроль виконує такі функції:***

а) аналітичну, інформаційну, профілактичну, коригувальну, мобілізуючу і правоохоронну;

б) розподільчу, інформаційну, профілактичну, коригувальну, мобілізуючу і правоохоронну;

в) аналітичну, нагромаджувальну, профілактичну, коригувальну, мобілізуючу і правоохоронну;

г) аналітичну, інформаційну, профілактичну, коригувальну, мобілізуючу і відтворювальну.

1. ***Об’єктом державного фінансового контролю є:***

а) відносини між контролюючим суб’єктом і підконтрольним об’єктом;

1. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

б) особа чи інституція, на діяльність якої спрямовуються

контрольні дії суб’єкта контролю;

в) державна інституція, яка спрямовує контрольні дії на діяльність іншої особи чи інституції;

г) діяльність правоохоронних органів.

1. ***Який принцип державного фінансового контролю передбачає висвітлення в засобах масової інформації основних результатів діяльності контролюючих органів?***

а) системності; б) регулярності; в) об’єктивності; г) гласності.

1. ***Проміжна ефективність діяльності контролюючих органів обчислюється як:***

а) співвідношення економічних результатів виконання подань і приписів до витрат на утримання органу державного фінансового контролю;

б) співвідношення витрат на утримання органу державного фінансового контролю до економічних результатів виконання подань і приписів;

в) відношення отриманого результату до запланованого в бюджеті; г) відношення запланованого в бюджеті результату до отриманого.

1. ***Залежно від суб’єктів, які ініціюють і здійснюють контроль, виділяють:***

а) зовнішній і внутрішній контроль; б) зовнішній і загальний контроль;

в) загальний і спеціалізований контроль; г) внутрішній і спеціалізований контроль.

1. ***Експертиза, інспектування, аудит та моніторинг належать***

***до:***

а) форм контролю;

б) видів контролю;

в) функцій контролю;

г) методів контролю.

1. ***Інспектування здійснюється у формі:***

а) ревізій і перевірок;

б) експертизи і моніторингу; в) аудиту і ревізій; г) перевірок та інвентаризації.

1. ***Моніторинг – це:***

а) дослідження й оцінювання фінансових та економічних результатів діяльності, підготовка обґрунтованих висновків і пропозицій;

б) систематичне спостереження, збір, обробка, аналіз та перевірка інформації про фінансові операції учасників бюджетного процесу;

в) система контрольних дій, спрямованих на всебічну перевірку діяльності учасників бюджетного процесу;

г) докладне вивчення окремих питань фінансово-господарської діяльності суб’єктів контролю.

1. ***Чим відрізняється моніторинг від ревізії, перевірки чи аудиту?***

а) складанням акту чи довідки за результатами його здійснення; б) попередженням об’єкта контролю про його проведення; в) разовим контрольним заходом, який здійснюється у певний

проміжок часу; г) багаторазовим контрольним заходом, який здійснюється у різні

проміжки часу.

1. ***У процесі визначення методу державного фінансового контролю виділяють дві групи методичних прийомів:***

а) універсальні та типові;

б) загальнонаукові та власні;