**ІНФОРМАЦІЯ**

**про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2019 року**

**1.** 350 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Міністерство фінансів України**\_­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | 2017 рік  (касові видатки / надані кредити) | 2018 рік  (касові видатки / надані кредити) | 2019 рік | | | |
| План  зі змінами | Звіт  (касові видатки / надані кредити) | Відхилення  звітних показників від планових |
| Загальний фонд | 9 961 629,3 | 13 936 337,1 | 14 414 873,0 | 13 868 109,9 | -546 763,1 |
| Спеціальний фонд | 1 868 132,4 | 1 288 408,8 | 4 418 059,4 | 3 360 354,4 | -1 057 705,0 |
| ВСЬОГО | **11 829 761,7** | **15 224 745,9** | **18 832 932,4** | **17 228 464,3** | **-1 604 468,1** |

**3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у   
 2017 - 2019 роках**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування, одиниця виміру | 2017рік  факт | 2018 рік факт | 2019 рік | | | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики |
| План | Факт | Відхилення фактичних показників від планових |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Ціль 1. Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів*** | | | | | | |
| Кількість балів України в Індексі відкритості бюджету (Open Budget Index), не менше, бали | 54 | 54 | 57 | - | - | Оцінка проведена, результати очікуються в квітні 2020 року |
| Частка коштів державного бюджету, щодо яких проведено огляд видатків, наростаючим підсумком, відс. | - | 1,3 | 2,5 | 17,7 | +15,2 | Під час формування переліку сфер діяльності прийнято рішення провести огляд витрат у сфері пенсійного забезпечення в частині встановлення надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (за бюджетною програмою Міністерства соціальної політики «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду»).  Звіт про проведення зазначеного огляду розглянули на засіданні Уряду 27.11.2019, за результатами якого надано доручення Мінсоцполітики разом з Мінфіном, Мінекономіки, Держаудитслужбою, Мін’юстом та Пенсійним фондом провести аудит Пенсійного фонду. |
| Кількість наданих за результатами верифікації рекомендацій щодо виявлення недостовірної інформації, тис. од. | 25 820,4 | 7 562,0 | 18 900,0 | 33 629,6 | +14 729,6 | Завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці нових правил верифікації було покращено якість роботи із верифікації та виявлено більшу кількість невідповідностей даних про отримувачів державних виплат та збільшено кількість наданих рекомендацій. |
| Частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів, відс. | 54,3 | 55,8 | 53 | 46,4 | -6,6 | У зв’язку із проведенням структурних галузевих реформ частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів зменшилась. Крім того, фактором, який вплинув на зміну показника, є підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів. |
| Кількість розпорядників  та одержувачів бюджетних коштів, які здійснюють платежі через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство», од. | 6886 | 31 481 | 50 000 | 35 636 | -14 364 | Серед установ-учасників бюджетного процесу, які не використовують СДО найбільшу частину (68%) складають одержувачі (у тому числі громадські організації та об’єднання громадян, ОСББ та інші житлово-комунальні заклади). Ці установи не мають належного технічного оснащення, офісних приміщень та, здебільшого, проводять разові операції або здійснюють 5-10 транзакцій на рік. Розпорядники, що не використовують СДО, – це установи, розташовані у віддалених населених пунктах, де відсутній стабільний Інтернет-зв’язок, установи, що знаходяться у стані реорганізації\ ліквідації, а також виборчі комісії (функціонують лише на час проведення виборів) . |
| Кількість розпорядників  та одержувачів бюджетних коштів, щодо яких здійснюється казначейське обслуговування, од. | 52960 | 45158 | 46650 | 45560 | -1090 | У 2019 році у Єдиній мережі зареєстровано 53 198 розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, при цьому частина установ одночасно є розпорядником/одержувачем коштів у мережі двох або більше бюджетів та/або відомств. Із кожної установою укладається один договір на розрахунково-касове обслуговування (та відповідно на дистанційне обслуговування), незалежно від кількості відкритих рахунків та кількості бюджетів, які включили зазначену установу до своєї мережі. Фактична кількість установ-учасників бюджетного процесу, яких обслуговують органи казначейства, менша за кількість розпорядників\одержувачів у мережі і становить 45 560 установ. |
| Рівень впровадження системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство», відс. | 13 | 70 | 100 | 78 | -22 | Окремі категорії клієнтів (22%) не мають технічної можливості подавати документи у електронному вигляді за допомогою дистанційної системи (у клієнта відсутній стабільний Інтернет-зв’язок та\або неналежне технічне оснащення) та\або які співпрацюють із Казначейством на нерегулярній основі (проводять разові операції або здійснюють 5-10 транзакцій на рік). |
| **Висновки про досягнення цілі:** Підвищено ефективність та результативність використання коштів державного бюджету, в тому числі за рахунок збільшення частки коштів державного бюджету, охопленої оглядами витрат у відповідних сферах діяльності, та покращення якості робіт з верифікації. Відповідно до Бюджетного кодексу України рішення, прийняті Урядом за результатами проведених оглядів, враховуються при підготовці пропозицій до проекту державного бюджету та до Бюджетної декларації.  Оптимізована взаємодія розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з органами Казначейства, забезпечено економію робочого часу та витрат на матеріали для друку та транспортування документів:  - з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДО) станом на 01.01.2020 року обслуговуються 78% розпорядників та одержувачів бюджетних коштів від загальної кількості установ-учасників бюджетного процесу;  - кількість операцій з виконання бюджетів, що здійснювалась за допомогою СДО, у 2019 році збільшилась в 2,3 рази (у порівнянні з 2018 роком);  - функціональні можливості СДО забезпечують виконання операцій на усіх стадіях бюджетного процесу (мережа, планові показники, реєстрація та оплата бюджетних зобов’язань);  - поточний стан впровадження СДО забезпечує дистанційне обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які є основними учасниками бюджетного процесу та здійснюють виконання переважної більшості бюджетних операцій державного та місцевих бюджетів. | | | | | | |
| ***Ціль 2. Проста, ефективна, справедлива податкова та митна системи, що сприяють економічному розвитку та відповідають стандартам ЄС*** | | | | | | |
| Рівень перерозподілу ВВП через доходи зведеного бюджету, % ВВП, +/- 1 для 2019-2020 років, відс. | 34,1 | 33,3 | 34 [±1] цільовий показник  33,1 затверджено | 32,1 | -1,0 | При прийнятті Верховною Радою України ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет був врахований в обсязі 33,1%, за підсумками 2019 року очікується 32,1%. Менший рівень перерозподілу пояснюється вищим очікуваним номінальним ВВП на 75,2 млрд.грн (врахований в бюджеті 3946,9 млрд.грн, очікуваний 4022,1 млрд.грн) та меншими доходами від митних платежів через невідповідність фактичного обмінного курсу (25,8 грн/дол США) врахованому у прогнозі припущенню (28,2 грн/дол США). |
| Місце в рейтингу Doing Business за показником «Оподаткування», місце не нижче | 43 | 43 | 35 | 54 | -19 | Втрата позицій Україною в рейтингу обумовлена насамперед активними діями інших держав, спрямованими на автоматизацію процесів і скорочення часу адміністрування податків.  Відповідно до методології рейтингу більшість реформ, проведених в 2019 році будуть враховані в рейтингу 2021 року.  За результатами оцінювання для рейтингу 2020 року вітчизняний бізнес витрачає в середньому на облік 327,5 годин на рік, що значно більше, ніж в інших сусідніх країнах. |
| Частка податкових декларацій, поданих за допомогою електронних сервісів ДФС, відс. | 74 | 77,8 | 75 | 90,3 юр.ос.  67,6 фіз.ос. | - | Відповідно до п. 49.4 ст. 49 Податкового кодексу України обов’язок подавати податкову звітність в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису передбачено для платників податків, що належать до великих та середніх підприємств, та платників податку на додану вартість.  Відповідно у 2019 році було змінено методологію розрахунку зазначеного показника. |
| Частка фактичного обсягу відшкодування ПДВ у заявленому до відшкодування, відс. | 93 | 93 | 93 | 99,4 | +6,4 | Позитивна динаміка пояснюється прозорістю та автоматизованістю процедури відшкодування ПДВ та постійним удосконаленням процесів електронного адміністрування ПДВ. |
| Зниження податкового боргу по відношенню до суми боргу станом на початок поточного року та без врахування боргу, який виник у поточному році, відс. | 11,7 | 23 | 10 | 11,3 | +1,3 | Проведено активну роботу щодо реалізації заставного майна. |
| Середній час митного оформлення товарів в режимі імпорту, хв. | 94 | 156 | 65 | 88 | +23 | ЗУ від 02.10.2019 №141-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» набрав чинності 07.11.2019.  Крім того, відхилення зумовлено посиленням заходів митного контролю |
| Середній час митного оформлення товарів в режимі експорту, хв. | 44 | 52 | 20 | 48 | +28 |
| Середній час митного оформлення товарів в режимі транзиту, хв. | 18 | 19 | 10 | 20 | +10 | ЗУ від 12.09.2019 №78-ІХ «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» набере чинності 25.03.2020. |
| **Висновки про досягнення цілі**: Реформа Державної податкової служби України та Державної митної служби України, впроваджена у 2019 році, сприяла спрощенню процесів податкового та митного адміністрування, розвитку податкових сервісів.  Завершення реформи податкових та митних органів сприятиме активізації підприємницької діяльності та покращенню бізнес-клімату в Україні.  Високий рівень своєчасності відшкодування ПДВ та автоматизація митних процедур сприятимуть розвитку міжнародної торгівлі, зокрема зростанню експортних операцій. | | | | | | |
| ***Ціль 3. Фінансова система, що забезпечує підтримку макроекономічної стабільності, ефективний фінансовий моніторинг та використання ресурсів для економічного розвитку*** | | | | | | |
| Дефіцит державного бюджету, % ВВП, не вище | 1,6 | 1,7 | 2,26 | 2 | -0,3 | Завдяки виваженій бюджетній політиці дефіцит державного бюджету у 2019 році був утриманий в межах запланованих показників. Так, фактичний дефіцит державного бюджету був меншим за затверджений Верховною Радою України із змінами на 10,1 млрд. грн, в т.ч. за загальним фондом – на 0,8 млрд.грн та за спеціальним фондом - на 9,4 млрд.грн. |
| Рівень державного боргу, % ВВП, не вище | 61,5 | 52,3 | 52,2 | 43,8 | -8,4 | Виважена політика з управління державним боргом сприяла зменшенню рівня державного боргу до ВВП. |
| Підвищення рівня у рейтингу за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингового агентства Standard and Poors з метою досягнення рейтингу ”ВВВ” у 2021 році відносно фактичного рейтингу 2017 року ”В-”, рівень | - | B | B | В | - | Показник досягнуто. |
| Частка банків державного сектору в активах банківської системи | 53 | 55 | 43 | 55,2 | +12,2 | Запланований показник у 43% був розрахований з врахуванням продажу АТ «Укргазбанк». На сьогодні продаж частки банку, яка належить державі не здійснений, оскільки триває процедура узгодження рамкових умов предприватизаційної інвестиції МФК у банк. |
| Підвищення рівня боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні шляхом реалізації рекомендацій Комітету Ради Європи MONEYVAL за результатами 5-го раунду оцінки України, не нижче, відс. | - | 20 | 50 | - | - | В 2019 році оцінка не проводилась |
| **Висновки про досягнення цілі:** Виважена та послідовна політика Уряду дала можливість впоратися із викликами виконання бюджету 2019 року, що в підсумку дозволило не лише утримати показник дефіциту бюджету у затверджених законом обсягах, а й послідовно виконувати цільові показники дефіциту, визначені Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.  Виважена політика з управління державним боргом сприяла зменшенню рівня державного боргу до ВВП. Основними причинами підвищення кредитного рейтингу України в іноземній валюті за борговими зобов’язаннями до рівня В, які були зазначені аналітиками міжнародного рейтингового агентства S&P на дату перегляду кредитного рейтингу були:  - покращення рівня золотовалютних резервів;  - зміцнення зростання економіки;  - зменшення дефіциту бюджету;  - лібералізація економіки;  - забезпечення отримання нової програми МВФ | | | | | | |

**Державний секретар Костянтин ВАЩЕНКО**