**2021 metų veiklos ataskaita**

2022 m. birželio 29 d.

Molėtai

 **ĮŽANGA**

 Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatus ir 2022 metų Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą.

 Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra juridinis asmuo, įsteigta Savivaldybės tarybos sprendimu ir atskaitinga Savivaldybės tarybai.

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta pagrindinė Tarnybos funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Pagrindiniai veiklos principai reglamentuoti LR Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnyje. Tarnyba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme jai nustatytas funkcijas ir suteiktus įgaliojimus, atlieka finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir kontroliuojamose įmonėse, teikia Savivaldybės tarybai išvadas, rekomendacijas, vykdo prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai. Kartu su finansiniu auditu, kurio tikslas – įvairių ataskaitų duomenų vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas, taip pat atliekamas ir teisėtumo auditas – audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas. Veiklos auditas atliekamas siekiant įvertinti audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, siekiama atskleisti veiklos problemas bei tobulinimo galimybes.

 Planuojant Tarnybos veiklą, vadovaujamasi bendraisiais strateginio planavimo principais.

 Tarnybos strateginis tikslas – skatinti pažangių finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą viešajame sektoriuje; skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo subjektuose. Siekiant strateginio tikslo Tarnybos veiklos kryptys yra kokybė ir poveikis.

 Tarnybos misija – padėti Molėtų rajono savivaldybei išmintingai valdyti ir naudoti savivaldybės biudžeto lėšas bei kitą turtą; prižiūrėti, ar teisėtai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

 Tarnybos veiklos prioritetas – audito kokybė. Profesionalumas, bendradarbiavimas, atsakingumas – tai vertybės, kurias puoselėja Tarnyba.

 Tarnyba, be teisės aktais jai deleguotų išorės audito funkcijų, vykdo ir bendrąsias biudžetinės įstaigos funkcijas, tai – veiklos planavimo, įstaigos dokumentų rengimo, valdymo, tvarkymo bei registravimo, darbo organizavimo, valstybės tarnautojų mokymo, Tarnybos parengtų dokumentų bylų archyvavimo ir kt.

 Tarnyba savo veikloje vadovaujasi metiniu veiklos planu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Tarptautiniais audito standartais, poįstatyminiais teisės aktais, Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Kontrolės ir audito tarnybos nuostatais. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo , viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principai.

 Tarnyba, atlikdama auditus , taip pat vadovaujasi Tarptautinių ir Nacionalinių audito standartų pritaikymo, nuomonės nepriklausomumo, viešosios atskaitomybės, audituojamo subjekto vadovybės atsakomybės, vidaus kontrolės, duomenų prieinamumo, viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo principais. Savivaldybės kontrolierių profesinės etikos kodekse nustatyti profesiniai reikalavimai ir procedūros, užtikrinančios Vietos savivaldos įstatyme savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklai nustatytų principų – nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo, laikymąsi. Siekiant sumažinti ar pašalinti grėsmes auditoriaus nepriklausomumui, nustatytos įvairios prevencinės priemonės: auditorius negali audituoti įstaigų, kuriose gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktai; turi deklaruoti viešuosius ir privačius interesus; prieš pradedant auditą privalo užpildyti Nešališkumo deklaraciją. Šios priemonės leidžia užtikrinti, kad auditai būtų atliekami objektyviai ir nešališkai, kad Tarnybos tarnautojai nedalyvautų su einamomis pareigomis nesuderinamoje veikloje.

 Šioje ataskaitoje pateikiami apibendrinti auditų rezultatai, informacija apie pagrindinius Tarnybos 2021 metais atliktus darbus ir pasiektus veiklos rezultatus.

**TARNYBOS VEIKLA IR REZULTATAI**

2021-ieji metai buvo išskirtiniai dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 ligos išplitimu. Vyriausybei įvedus apribojimus ir draudimus įvairių paslaugų teikimui bei pateikus rekomendacijas dėl institucijų ir įstaigų darbo organizavimo, Tarnyba organizavo ir įgyvendino savo veiklą nuotoliniu būdu.

 Tarnybos veikla buvo vykdoma pagal suderintą su Savivaldybė tarybos Kontrolės komitetu ir Savivaldybės kontrolieriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. KĮ - 6 patvirtintą 2021 metų veiklos planą. Patvirtintas veiklos planas buvo pateiktas Valstybės kontrolei.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kiekvienais metais Savivaldybės tarybai teikiama išvada dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Išvadai parengti reikalingiems įrodymams surinkti atliekamas Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų (VSS) grupės finansinis ir teisėtumo auditas.

 Tarnyba 2021 m. atliko Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo auditą, įvertino Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teisingumą, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą pasirinktose srityse.

 Tarnyba paruošė Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų suvestinę ir ją 2021-07-16 pateikė Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolei. Duomenys naudojami pasisakant dėl Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio.

 Pagrindiniai faktai:

 - 27 VSS duomenys, konsoliduoti KFAR;

 - 24 VSS duomenys, konsoliduoti BVAR;

 - 4 metus iš eilės nustatoma reikšmingų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų iškraipymų;

 - kasmet biudžeto vykdymo ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingos;

 - sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio;

 - besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;

 - sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų ir turto naudojimo.

*Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio:*

 Nustačiau Molėtų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų iškraipymus ir sumas, kurių teisingumo negalėjau patvirtinti.

 Administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir ne visais atvejais užtikrino, kad ilgalaikis materialusis turtas būtų apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka.

 Vis dar nėra vieningų duomenų apie vietinės reikšmės kelius (gatves) Savivaldybės teritorijoje. Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) netikslios apskaitos finansinė atskaitomybė neparodo tikro ir teisingo vaizdo apie vietinės reikšmės kelius (gatves). Neatlikta visų vietinės reikšmės kelių ir gatvių teisinė registracija, todėl dalis kelių neužregistruota Nekilnojamo turto registre (inventorizacija atlikta tik į apskaitą įtrauktam turtui). Nesant tikslios informacijos nebuvo užtikrinta tiksli ir tikra vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaita. Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo duomenys, šio turto buhalterinės apskaitos registrų duomenys ir Vietinės reikšmės automobilių kelių statistinėje ataskaitoje pateikti duomenys apie kelių ilgį nesutampa.

 Dėl išvardintų priežasčių negaliu įvertinti, ar 2020-12-31 nurodyta infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio sudėtyje esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių 12610,2 tūkst. Eur likutinė vertė (automobilių kelių – 9421,9 tūkst. Eur; kitų kelių – 3188,2 tūkst. Eur likutinė vertė) yra teisinga.

 *Besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio:*

 Mano nuomone, Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

  *Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų ir turto naudojimo:*

 Neįgyvendintosankstesniaismetais teiktos rekomendacijos dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) duomenų: Savivaldybės taryboje patvirtinto vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo ir apskaitos duomenys nesutampa; ne visiems vietinės reikšmės keliams (gatvėms) atlikti kadastriniai matavimai ir ne visi keliai (gatvės) teisiškai įregistruoti.

 Savivaldybės nekilnojamasis turtas valdomas nepakankamai efektyviai. Savivaldybė neturi tikslios informacijos apie turimą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą, jo būklę ir poreikį Savivaldybės funkcijoms vykdyti; neturi ilgalaikių nekilnojamojo turto valdymo gairių. Savivaldybė neturi susistemintų duomenų apie nekilnojamąjį turtą, kuris yra nenaudojamas ar netinkamas naudoti

veikloje; nėra duomenų apie nenaudojamo veikloje šio turto išlaikymo kaštus. Ne visas Savivaldybės nekilnojamasis turtas, daiktinės teisės ir juridiniai faktai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre; ne po visu nekilnojamuoju turtu suformuota ir įteisinta žemė. Savivaldybės administracijos parengtos turto ataskaitos nenaudojamos turto valdymo sprendimams priimti ir neteikiamos tvirtinti Tarybai.

 Parengta ir pateikta Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingos išvados dėl Savivaldybės administracijos skolinimosi galimybių, imant paskolas.

 Visais atvejais, įvertinus Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, Savivaldybių skolinimosi taisyklių nuostatas, reglamentuojančias savivaldybių skolinimosi limitus ir tvarką, bei planuojamų imti paskolų dydį bei paskirtį, buvo nustatyta, kad skolinimosi limitai nebus viršyti.

 *Išvada dėl trumpalaikė paskolos iki 1 500 000 Eur iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ėmimo:*

 Teisės aktai suteikia galimybę Molėtų rajono savivaldybei kreiptis į Lietuvos Respublikos Finansų ministeriją dėl trumpalaikės paskolos suteikimo iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti. Todėl, siekdama suvaldyti dėl planuotų pajamų nesurinkimo galimą apyvartinių lėšų trūkumą, Savivaldybė pagrįstai gali prašyti iki 1 500 000 Eur trumpalaikės paskolos iš valstybės biudžeto būsimam laikinam pajamų trūkumui padengti, nepakankant Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų.

 Savivaldybės administracija nurodė, kad trumpalaikės paskolos lėšos, siekiant užtikrinti Savivaldybės biudžeto apyvartines lėšas, bus naudojamos būtiniausioms išlaidoms finansuoti:

1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui (išlaidų klasifikacijos kodas – 2.1.1.1.1.1.) – 1 000 000 Eur;
2. Socialinio draudimo įmokoms (išlaidų klasifikacijos kodas – 2.1.2.1.1.1.) – 14 500 eurų);
3. Socialinėms išmokoms (pašalpoms), mokamoms iš Savivaldybės biudžeto (išlaidų klasifikacijos kodas – 2.7.2.1.1.1.) – 300 000 Eur;
4. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms (išlaidų klasifikacijos kodas - 2.2.1.1.1.20.) – 85 500 Eur;
5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (išlaidų klasifikacijos kodas – 2.2.1.1.1.30.) – 100 000 Eur.

*Pastebėjimas*

 Laiku negrąžinus trumpalaikės paskolos, ji atitiktų jau ne trumpalaikės, o ilgalaikės paskolos požymius ir turėtų įtakos Savivaldybės skolos ir skolinimosi limitams.

Savivaldybės administracijos atsakomybė

Molėtų rajonosavivaldybės administracija yra atsakinga už paskolų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą. Savivaldybės administracijos Finansų skyrius tvarko Savivaldybės gautų paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą ir už šias funkcijas yra atsakingas.

 *Išvada dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybės suteikti iki 63 000 Eurų garantiją už UAB „Molėtų vanduo“ imamą paskolą:*

Mano nuomone, jeigu UAB „Molėtų vanduo“ laiku įvykdys visus sutartinius įsipareigojimus ir nesikeis Savivaldybės biudžeto apimtis, Savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl garantijos suteikimo iki 63 000 eurų už UAB „Molėtų vanduo“ imamą paskolą investicijų projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje“, nebus viršytas nustatytas savivaldybės garantijų 10 proc. limitas ir nebus pažeisti Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos ir Biudžeto sandaros įstatymuose nustatyti Savivaldybės garantijų teikimo principai.

 Atkreipiu dėmesį, kad 2018 – 2020 metais UAB „Molėtų vanduo“ vykdė tris projektus. Vieno projekto įgyvendinimo terminas baigėsi 2019 12 30, antrojo projekto terminas – 2018 06 25 – 2021 11 30, trečio – 2020 01 31 – 2022 01 31. Vykdyto projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje, Pakrovų km.; Giedraičiuose, Alantoje) Bendrovės kredito (396 100 Eur) grąžinimo terminas (2021 10 04 – 2036 10 04) sutaps su projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje“ kreditų (164 224 Eur ir 63 000 Eur) grąžinimo terminais, todėl yra rizika, Bendrovei dirbant nuostolingai, paimtą paskolą ateityje gali tekti dengti Savivaldybei.

 *Išvada dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 834 000 Eur paskolą*

 Iš Savivaldybės imamos iki 834 000 eurų ilgalaikės paskolos, 344 000 eurų bus skiriama įgyvendinamiems projektams, numatytiems Savivaldybės 2021 m. strateginiame veiklos plane.

 Savivaldybė be papildomų apribojimų gali skolintis 490 tūkst. Eur., nes 2021 m. Savivaldybės grąžinama paskolų suma yra 498,4 tūkst. Eur. Savivaldybė planuoja pasiskolinti 8,4

tūkst. Eur. mažiau nei grąžina paskolų 2021 m. Todėl bus išlaikomas toks pats skolinimosi lygis – skola nedidėja, bet ir įsipareigojimai nemažėja.

 Savivaldybės ilgalaikiai įsipareigojimai, paėmus 2021 m. iki 834 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą, bus 3312,7 tūkst. eurų (2977,1 - 498,4 + 834), t.y. Savivaldybės skola sudarys 29,03 procento.

 Molėtų rajono savivaldybė, 2021 metais imdama ilgalaikę paskolą iki 834,0 tūkst. Eur investicijų projektams finansuoti, 490,0 tūkst. Eur panaudos 2021 m. grąžinamai metų paskolų daliai padengti.

 Ataskaitinio laikotarpio ketvirtame ketvirtyje pradėtas naujas audito ciklas - atliekamas Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir biudžeto ir turto naudojimo audito strategijos sudarymas. Numatytos audito programos: ilgalaikio turto srities; darbo užmokesčio srities; sąnaudų (išlaidų); Finansinių ataskaitų konsolidavimo; Savivaldybės biudžeto vykdymo; iždo finansinių ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitų. Pagal audito programas numatoma atlikti 4 VSS (Viešojo sektoriaus subjektų) pagrindines audito procedūras (detalūs testai) ir 5 VSS analitines audito procedūras.

 Atlikta 11 Savivaldybės biudžetinių įstaigų 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinių (Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, Finansinių ataskaitų rinkiniai) duomenų teisingumo patikrinimas.

 Atrinktos reikšmingos ir rizikingos audito sritys: pagal Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitą (Forma Nr. 1-sav.); pagal Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. (suvestinė Forma Nr. 2); pagal Finansinių ataskaitų rinkinyje 2020-12-31 pateiktus duomenis: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita.

**BENDROSIOS VEIKLOS FUNKCIJOS**

Tarnyba 2021 metais be išorės audito ir kontrolės funkcijų vykdė kaip įstaigai teisės aktais nustatytas funkcijas. Savivaldybės kontrolierius leido įsakymus veiklos klausimais, rengė raštus įvairiais Tarnybos veiklos ir kt. klausimais. Tarnyboje rengiami ir tvarkomi registrai, dokumentacijos bylos, archyviniai dokumentai.

 Tarnybos buhalterinę apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius. Teisės aktų nustatyta tvarka rengiami ir teikiami biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų

 rinkiniai – Finansinės ataskaitos rengiamos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

 Molėtų rajono savivaldybės taryba 2019-03-28 sprendimu Nr. B1-72 yra patvirtinusi dvi valstybės tarnautojų pareigybes. Nuo 2021-09-01 Tarnyboje dirba du tarnautojai: savivaldybės kontrolierius ir vyr. specialistas. Tarnyboje dirbantys tarnautojai atitinka pareigybėms keliamus reikalavimus.

 Tarnyboje skiriamas dėmesys specialistų kvalifikacijai ir kompetencijai ugdyti. Buvo susistemintos mokymo temos: specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms, nustatytoms funkcijoms vykdyti, stiprinimas, naujos įstatyminės bazės pasikeitimams įsisavinti

. Atsižvelgiant į Tarnybos veiklos ypatumus, laikantis vidaus kontrolės principų, Tarnyboje sukurta vidaus kontrolės tvarka, kuri apima vidaus kontrolės elementus. Tarnybos pagrindinė veikla yra auditai, todėl auditus reglamentuojančios tvarkos apibrėžia ir vidaus kontrolę (kontrolės procedūras, rizikos valdymą, proceso stebėseną) auditų procese.

 Darbas Tarnyboje organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu išorės audito institucijoms pavestų viešojo sektoriaus subjektų metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditų atlikimas; plėtojamas bendradarbiavimas su audituojamais subjektais, kitų savivaldybių kolegomis. Tarnyba, siekdama pasidalinti profesine patirtimi, gerąja praktika, bendradarbiauja su LR Aukščiausios audito institucijos auditoriais išorės audito klausimais. Bendradarbiavimo tikslas ir būtinumas grindžiamas tuo, kad Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsniu Tarnybai pavesta atlikti viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą, o nacionalinio ataskaitų rinkinio, į kurį patenka ir Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai, auditą pavesta atlikti Valstybės kontrolei.

 Tarnyba, kaip ir kitų savivaldybių analogiškos institucijos, bendradarbiauja dalyvaudama Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje. Savivaldybių kontrolierių asociacija nuo 2007 metų yra asocijuota Europos Komisijos įsteigtos Europos regionų ir savivaldybių išorės audito institucijų organizacijos (EURORAI) narė.

 **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

 Tarnybos veiklos prioritetai – padėti Savivaldybei išmintingai valdyti finansus ir turtą, stebėti galimas rizikas, sistemiškai vertinti veiklos problematiką ir siūlyti veiklą tobulinančias bei efektyvinančias priemones.

 Tarnyba savo rezultatus vertina ne tik atliktų auditų ir išaiškintų pažeidimų bei klaidų skaičiumi, bet ir tarnybos darbo poveikiu. Atlikus įstaigų finansinius auditus bei ruošiant ataskaitas ir išvadas, išryškėja besikartojančios , būdingiausios problemos:

 - neskiriamas reikiamas dėmesys kontrolės rizikos veiksnių nustatymui bei jų valdymui;

 - nepakankamai sparčiai vyksta Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto inventorizavimo bei teisinės registracijos procedūros, nepakankamas dėmesys skiriamas ilgalaikio turto nuvertėjimo požymiams nustatyti.

 Pagrindinis Tarnybos veiklos uždavinys – ne tik atlikti Savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir naudojimo teisėtumo vertinimą, bet ir skatinti tikslingus pokyčius. Tarnyba, padėdama Savivaldybei užtikrinti efektyvesnę finansų ir turto valdymo kontrolę, siekia būti patarėja, todėl akcentuoja bendradarbiavimo ir komunikavimo svarbą su audituojamais subjektais ir Savivaldybės administracija tiek rekomendacijų formavimo etape, tiek jas įgyvendinant. Tarnyba ir toliau sieks, kad audituojami subjektai sparčiau įgyvendintų teikiamas rekomendacijas.

 Tarnybos veiklos tobulinimo kryptys – kelti ir tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, domėtis gerąja praktika ir ją pritaikyti tiesioginėje veikloje.

.

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_