Vijećnici Miljenko Marić i Ante Kozina

Gradsko vijeće grada Trilja

Košute, 04.11.2022.g.

Gradsko vijeće Grada Trilja

n/r predsjednika

Miljenko Marić

n/p

Gradonačelnika

Ivana Bugarina

Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave

 i društvenih djelatnosti,

Upravi odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove

Grad Trilj

Poljičke republike 15

21 240 Trilj

Na temelju članka 40. Statuta grada Trilja (Službeni glasnik grada Trilja broj 03/09, 01/13,

02/18, 01/21) i članaka 7.,8., 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja (Službeni glasnik Grada

Trilja br. 03/09, 01/13 i 01/21) predlažemo da Gradsko vijeće uvrsti u dnevni red ovu točku i donese:

**ODLUKU**

**o sustavu riznice grada Trilja i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice**

**(Odluka o uvođenju Riznice Grada Trilja)**

**Vijećnici Mosta:**

**Miljenko Marić**

**Ante Kozina**

Na temelju članka 50. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i članka 32. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja broj 03/09, 01/13, 02/18, 01/21.), Gradsko vijeće Grada Trilja, na \_\_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022. godine, donijelo je

**Odluku o uvođenju sustava glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Grada Trilja**

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o uvođenju sustava glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (u daljnjem tekstu: Odluka) uvodi se riznica kao informatičko rješenje postavljanja, obrade i knjiženja zahtjeva proračunskih korisnika za financijskim sredstvima, kao i poseban način računovodstvenog praćenja priljeva i odljeva proračunskih sredstava unutar upravnih tijela Grada Trilja i proračunskih korisnika, uređuje se sustav glavne knjige riznice, prikupljanje i naplata javnog novca, kontrola i upravljanje javnim izdacima, funkcioniranje jedinstvenog računa riznice te službeni dokumenti (u daljnjem tekstu: Riznica).

Članak 2.

Uspostava Riznice uvodit će se u tri faze u skladu sa dinamikom integracije poslovanja proračunskih korisnika u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Grada Trilja zasnovan na informatičkoj tehnologiji.

Članak 3.

1. U prvoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da svi proračunski korisnici koji imaju poseban račun zadržavaju svoje račune i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te ih uplaćuju na račun proračuna Grada Trilja.
2. Proračunski korisnici podnose zahtjeve za isplatu sredstava na njihov žiro račun prema njihovim potrebama i prema izvorima sredstava.
3. Nakon odobrenja nadležnog Odjela i po rješenju gradonačelnika Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove vrši plaćanje.

Članak 4.

1. U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da svi proračunski korisnici koji imaju poseban račun zadržavaju svoje račune i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te ih uplaćuju na račun proračuna Grada Trilja.
2. Proračunski korisnici podnose zahtjeve za isplatu sredstava na njihov žiro račun sa priloženom dokumentacijom (skeniranim svim dokumentima).
3. Plaćanje računa vrši se s računa proračuna Grada po odobrenju Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove i rješenju gradonačelnika.

Članak 5.

1. U trećoj fazi poslovanja Riznice svi proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveno računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućuje jednostavnu konsolidaciju proračuna grada Trilja i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.
2. Planirani rok uvođenja potpunog sustava Riznice je od 01. siječnja 2023.g.

Članak 6.

Proračunski korisnici Grada Trilja su:

1. Dječji vrtić Trilj
2. Muzej triljskog kraja
3. Gradska knjižnica Trilj
4. Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja- CEKOM 3LJ
5. SUSTAV GLAVNE KNJIGE

Članak 7.

1. Sustav glavne knjige riznice čini evidencija transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, rashoda, izdataka i drugih plaćanja, te stanja imovine, obveza i izvora vlasništva što su u svezi s proračunom nastali tijekom fiskalne godine, koji pruža informacije o transakcijama i poslovnim događajima na razini funkcionalne i ekonomske klasifikacije, u skladu s propisanim računovodstvenim planom.
2. Sastavni dio glavne knjige su pomoćne knjige kao dodatan izvor analitičkih podataka potrebnih za efikasno upravljanje financijama i kontrolu izvršenih rashoda i izdataka.
3. Glavna knjiga riznice zajedno s jedinstvenim računom riznice osnova je sustava upravljanja javnim izdacima.
4. Jedinstveni račun riznice je jedan bankovni račun što služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih prihoda, primitaka, izdataka i drugih plaćanja proračuna.
5. Riznica je cjeloviti sustav u kojem se u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu, izvršavanje i konsolidaciju proračuna grada Trilja i proračunskih korisnika te upravljanje platnim prometom i upravljanje dugom.
6. Jedinstveni račun riznice obuhvaća i devizni račun riznice odnosno proračuna.
7. Za podnošenje zahtjeva trošenja novca sa računa riznice odgovorna osoba je odgovorna osoba proračunskog korisnika.
8. Kontrolor isplata je osoba odgovorna za kontrolu zahtjeva isplata koju odredi gradonačelnik da odobrava zahtjeve za isplatu ako su u skladu s proračunom, te postupkom određenim ovom Odlukom.
9. Ovjerovitelj isplata je osoba odgovorna za ovjeravanje zahtjeva trošenja javnog novca, koju odredi gradonačelnik da ovjerava trošenje za namjene utvrđene proračunom, zakonom ili propisima i to učinkovito i djelotvorno.
10. Financijski kontrolor je osoba odgovorna za ovjeravanje kako bi se isplata mogla izvršiti.
11. Financijski kontrolor je pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove

Članak 8.

1. Riznica informacijski obuhvaća dva međusobno povezana dijela:
2. Plan proračuna i
3. Glavnu knjigu koja sadrži knjigovodstvene i pomoćne evidencije.
4. Plan proračuna čine prihodi i primitci iskazani prema izvorima, te rashodi i izdatci raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama.
5. Glavnu knjigu Riznice čine evidencija transakcija i poslovnih događaja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva.

Članak 9.

1. Sustav Riznice sastoji se od informacijsko-informatički povezanih cjelina:
2. Priprema i planiranje gradskog proračuna i proračuna proračunskih korisnika
3. Izvršenje i analiza proračuna
4. Upravljanje javnim dugovima
5. Upravljanje imovinom
6. Upravljanje jedinstvenim računom Riznice
7. Upravljanje informatičkim sustavom
8. Priprema i planiranje Gradskog proračuna i proračuna proračunskih korisnika obuhvaća poslove vezane za planiranje, izradu i donošenje Gradskog proračuna, proračuna proračunskih korisnika te konsolidiranog proračuna Grada Trilja, pripremu i uspostavljanje sustava planiranja i praćenja proračuna po programima, te izradu smjernica i uputa za planiranje proračuna.
9. Izvršenje proračuna uključuje poslove praćenja i analize prihoda i primitaka po područjima javne potrošnje koja se financira iz proračuna Grada i proračuna proračunskih korisnika, praćenje proračuna po programima, analizu i unaprjeđenje sustava upravljanja javnim financijama.
10. Izvršenje proračuna prati se putem jedinstvenog sustava glavne knjige.
11. Upravljanje javnim dugom obuhvaća upravljanje i evidenciju javnog duga što uključuje i ugovaranje kreditnih zaduženja gradske Riznice i emisije vrijednosnih papira.
12. Upravljanje imovinom Grada Trilja i proračunskih korisnika obavlja se putem jedinstvenog funkcijskog i financijskog praćenja imovine.
13. Jedinstveni račun riznice je instrument upravljanja likvidnošću gradskog proračuna putem kojeg se upravlja transakcijama prema mjestu nastanka događaja (glavna knjiga proračuna i proračunskih korisnika) te omogućava provođenje financijske kontrole na razini gradske riznice.
14. Jedinstvenom aplikacijom i bazom podataka osigurava se objedinjavanje svih poslova i transakcija u informacijskom i upravljačkom smislu.

Članak 10.

1. Sustav glavne knjige riznice zasniva se na temeljnoj računovodstvenoj pretpostavci novčanog iskazivanja transakcija i poslovnih događaja.
2. Sustav glavne knjige riznice osigurava evidenciju transakcija i poslovnih događaja odnosno prihoda i rashoda, izdataka te stanja i promjena imovine, obveza izvora vlasništva na razini funkcionalne i ekonomske klasifikacije prema propisima kojima se uređuje računovodstvo proračuna.
3. Sastavni dio glavne knjige su pomoćne knjige kao dodatni izvor analitičkih podataka potrebnih za efikasno upravljanje financijama i kontrolu izvršenih rashoda i izdataka.
4. Glavna knjiga riznice vodi se u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove

(u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 11.

1. Proračunski korisnici čija se financijska izvješća konsolidiraju financijskim izvješćima grada obvezni su svoje poslovanje obavljati putem računa riznice.
2. U Upravnom odjelu vodi se glavna knjiga za sve transakcije i poslovne događaje, odnosno imovinu i obveze koje se odnose na proračunskog korisnika.
3. Jedinstveni račun riznice je instrument upravljanja likvidnošću gradskog proračuna putem kojeg se upravlja transakcijama prema mjestu nastanka događaja (glavna knjiga proračuna i proračunskih korisnika) te omogućava provođenje financijske kontrole na razini riznice.
4. Sva plaćanja unutar riznice prema dobavljačima proračunskih korisnika izvršavaju se izravno, temeljem zahtjeva proračunskih korisnika za plaćanje.
5. Transakcije i poslovni događaji u glavnoj knjizi proračunskog korisnika moraju biti sukladni sadržaju i iznosu transakcija i poslovnih događaja sustava glavne knjige riznice.
6. PRIKUPLJANJE I NAPLATA JAVNOG NOVCA

Članak 12.

1. Sav prikupljeni i naplaćeni novac, koji pripada proračunu, obvezno se uplaćuje na jedinstveni račun riznice.
2. Novac iz stavka 1. ovog članka prikuplja se i naplaćuje na način i u skladu sa Zakonom, ovom odlukom i drugim važećim propisima.
3. KONTROLA I UPRAVLJANJE JAVNIM IZDACIMA

Članak 13.

1. Uz trošenje novca, utvrđenog gradskim proračunom, obvezno se provodi financijska i računovodstvena kontrola u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.
2. Financijska kontrola iz stavka 1. ovog članka poseban je postupak kontrole i odobrenja prijedloga odnosno zahtjeva koji se odnosi na potrošnju javnog novca prije nego što je obveza preuzeta ili izvršena. Računovodstvena kontrola iz stavka 1. ovog članka obuhvaća ovjeravanje zahtjeva za plaćanje.
3. FINANCIJSKA KONTROLA

Članak 14.

1. Postupak financijske kontrole obuhvaća kontrolu tekućih obveza i kontrolu budućih obveza.
2. Tekuće obveze jesu one obveze koje se izvršavaju, odnosno isplaćuju iz odobrenih iznosa proračuna u tekućoj fiskalnoj godini.
3. Buduće obveze odnose se samo na kapitalne izdatke.

Članak 15.

Prilikom financijske kontrole tekućih obveza financijski kontrolor potvrđuje isplatu uz sljedeće uvjete: a) da je zahtjev podnijela odgovorna osoba proračunskog korisnika,

b) da je ostalo dovoljno neutrošenog novca za tu namjenu u okviru tromjesečnog plana odnosno u iznimnim slučajevima godišnjeg plana za taj izdatak.

ODJELJAK A

KONTROLA ZAHTJEVA ZA ISPLATOM

Članak 16.

1. Gradonačelnik sukladno Zakonu o proračunu i ovoj Odluci, odgovoran je za čuvanje javnog novca i njegovo racionalno trošenje prema namjenama koje je utvrdilo Gradsko vijeće Grada Trilja (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) u proračunu.
2. Isplatu zahtjeva odobrava gradonačelnik uz prethodnu kontrolu financijskog kontrolora i ovjerovitelja.

Članak 17.

Prilikom financijske kontrole ovlaštena osoba ovjerovitelj isplata potvrđuje isplatu uz sljedeće uvjete: a) da je zahtjev podnijela odgovorna osoba proračunskog korisnika;

b) da je novac za tu namjenu predviđen u gradskom proračunu;

c) da je ostalo dovoljno neutrošenoga novca za tu namjenu;

d) da odobreni ili zahtijevani iznos neće prekoračiti planirani tromjesečni iznos odnosno godišnji iznos gradskog proračuna.

Članak 18.

Kontrolor isplata obavlja slijedeće kontrole:

a) kontrolu namjene,

b) kontrolu tekućih obveza,

c) kontrolu raspoloživosti javnog novca.

Članak 19.

1. Kontrolor isplata obavlja kontrolu tekućih obveza tako da provjeri jesu li zahtjevi za plaćanjem, zajedno s ranije odobrenim zahtjevima, koji nisu podmireni, u okviru iznosa za planirano tromjesečje, odnosno iznosa proračuna kojeg je utvrdilo Gradsko vijeće.
2. Kontrolor isplata obavlja kontrolu tekućih obveza tako da povjerava na određenoj poziciji planirane i utrošene iznose.
3. Kontrolor isplata odobrava zahtjev za trošenje javnog novca u pismenom obliku prema dokumentaciji, odnosno obrascima.

Članak 20.

1. Kontrolor odobrava zahtjev za plaćanje kad se uvjeri da će se novac trošiti za namjene koje su u skladu sa osiguranim sredstvima, zakonima i ostalim propisima.
2. Kontrolor isplata vodi odgovarajuću evidenciju, koja sadrži zahtjeve za potrošnju i stvarne isplate zahtjeva prema pozicijama proračuna.

ODJELJAK B

RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 21.

1. Računovodstvena kontrola obuhvaća ovjeravanje da bi se isplata mogla izvršiti.
2. Da bi se isplata mogla izvršiti ovjerovitelj isplate provjerava:
	1. valjanost postojanja obveze,
	2. da je odgovorna osoba proračunskog korisnika u pisanom obliku potvrdila da je usluga obavljena odnosno da je roba isporučena,
	3. da je ispostavljena faktura ispravna,
	4. da je financijski kontrolor odobrio isplatu, odnosno jesu li novčana sredstva raspoloživa da se podmiri obveza, postoje li ograničenja tekućih obveza i ograničenja raspoloživosti novca.
3. Bez provjere prema stavku 2. ovog članka, osoba odgovorna za ovjeravanje ne smije potpisati zahtjev za isplatu.

Članak 22.

Gradonačelnik pri određivanju ovjerovitelja isplate može istu osobu odrediti i za kontrolora isplate.

ODJELJAK C

FUNKCIONIRANJE JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE

Članak 23.

1. Svaki iznos prihoda i primitaka i drugih iznosa koji pripadaju proračunu, sukladno zakonu, kojim se uređuje proračun, mora se uplatiti na jedinstveni račun riznice otvoren kod banke.
2. Ni jedan se izdatak niti drugo plaćanje i drugi iznos ne smije isplatiti s jedinstvenog računa riznice ako prethodno nisu ispunjeni uvjeti i postupci predviđeni zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.
3. Pravo raspolaganja javnim novcem na jedinstvenom računu riznice, koji je otvoren kod banke, ima gradonačelnik.
4. Kontrolor isplata i ovjerovitelj isplata nemaju pravo raspolaganja javnim novcem na jedinstvenom računu riznice.

VI. ZAHTJEVI

Članak 24.

Obrazac zahtjeva za isplatu s jedinstvenog računa riznice izradit će Upravni odjel.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Nakon stupanja na snagu ove odluke gradonačelnik će donijeti Odluku o određivanju osobe kontrolora isplate i ovjerovitelja isplate.

Članak 26.

Ovlašćuje se gradonačelnik grada Trilja za donošenje Odluke o sustavu glavne knjige Riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa Riznice, kojom se uređuje sustav glavne knjige riznice, prikupljanje i naplata javnih prihoda, kontrola i upravljanje javnim rashodima, funkcioniranje jedinstvenog računa Riznice i službeni dokumenti koji prate uspostavu cijelog sustava, kao i ostalih provedbenih akata u svrhu potpunog uvođenja sustava Riznice.

Članak 27.

Troškove projektiranja, izrade, uvođenja, razvoja i održavanja Riznice grada Trilja snosi grad Trilj.

Članak 28.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim glasniku grada Trilja“, a stupa na snagu **01.07.2023.godine.**

GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA

KLASA: 400-01/13-01/84

URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-2

Trilj, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022.

Predsjednik/ca Gradskog vijeća

Miljneko Marić, prof.

Obrazloženje:

Grad Trilj ima četiri proračunska korisnika : Dječji vrtić Trilj, Muzej triljskog kraja, Gradsku knjižnicu Trilj i Ustanovu Cekom 3lj. Proračunski korisnici sve do sada imaju vlastite žiro račune ili koriste usluge vanjskih službi kojima je to zakonita djelatnost (tzv. outsourcing odnosno izdvajanje djelatnosti).

Svi njihovi rashodi planirani su u proračunu Grad kao i izvori za pokriće tih rashoda.

Trebalo bi provesti proces konsolidacije i uvesti Gradsku riznicu. Lokalna gradska riznica predstavlja sustavan organizacijski ustroj za upravljanje financijama i nužno treba biti podržan odgovarajućim informacijskim sustavom koji uspostavom jednoobraznog proračunskog računovodstva i isto takvog sustava informiranja na razini nadležnog proračuna i proračunskih korisnika omogućuje gradu efikasno korištenje javnih resursa i uspostavljanje financijske discipline ( jasno upravljanje, objedinjena računovodstveno financijska služba za grda i sve njene ustanove tj. proračunske korisnike.

**Pravni okvir za uspostavu sustavu gradske riznice uređen je u Zakonu o proračunu (NN 144/21) članak 50 . (u starom Zakonu članak 60.)**

Člankom 50. Zakona o proračunu propisano je da državni proračun i proračuni jedinica lokalne samouprave imaju jedan račun za sva plaćanja. Odredbom tog članka propisano je da proračunski korisnici imaju jedan račun koji je dio računa lokalnog proračuna (gradskog).

Osim zakon o proračunu uspostavljanje sustava riznice temelji se i na Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i na Zakonu o fiskalnoj odgovornost. Za dobro funkcioniranje središnje gradske riznice osim zakonodavne podloge potrebno je osigurati kvalitetne organizacijske, tehnološke i kadrovske preduvjete, naravno potrebno je uvesti odgovarajuću informatičku podršku i obučiti ljude za provedbu, a cijeli niza gradova i općina je to učinio u vrlo kratkom vremenu i bez nekih velikih problema ( npr. grad Pula , Rijeka, Đakovo, Koprivnica , i mnoge općine)

Uvođenje jedinstvenog računa riznice ne znači da proračunski korisnik gubi autonomiju u korištenju sredstava, već se sustav upravljanja konsolidira,, proračunski korisni i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava, samo se plaćanje vrši sa jednog mjesta. Cilj uspostavlja riznice jest racionalizacija upravljanja javnim novcem, a jedinstveni račun riznice je instrument ili alat koji osigurava dnevno upravljanje likvidnošću proračuna i pruža podlogu za učinkovito financijsko planiranje. Primjenom sustava riznice se:

1. Osigurava dodatna ušteda (nema zadržavanja novaca na posebnim računima),
2. Izbjegava se plaćanje sa računa na račun
3. Ažurnije izmirenje obaveza utječe na likvidnost
4. Povećanje financijske efikasnosti svih sudionika
5. Ušteda od platnog prometa
6. Ušteda od troškova plaća
7. Ušteda održavanja softvera kod svakog od korisnika
8. Smanjenje troškova uredskog materijala
9. Smanjenje troškova kamata zbog neracionalnog korištenja novčanih sredstava

Sredstva za uvođenje gradske riznice trebaju se osigurati u proračunu Grada Trilja za 2023. godinu te bi to trebao biti jedan od prioriteta u uspostavljanju kvalitetnije, učinkovitije i transparentnije gradske uprave.

Važno je ponoviti:

Mjerljive koristi od uvođenja riznice su direktne uštede, trošak platnog prometa, trošak plaća, trošak održavanja softvera kod svakog od korisnika i trošak uredskog materijala.

Nemjerljive koristi su kvalitetnija kontrola na prihodima i trošenje sredstava, nema zadržavanja novca na posebnim računima, izbjegavanje plaćanja s računa na račun, izbjegavanje višestrukog unosa istih podataka i samim tim s manje mogućnosti pogreške, transparentno raspolaganje sredstvima proračunskih korisnika, oslobođenje sredstava za druge projekte gradske uprave, jednoobraznost računovodstvenog planiranja, praćenja i i izvještavanja, jednostavnija konsolidacija te zadovoljstvo građana uslugama grada.

Plan je da Trilj bude u transparentnosti predlaganja, donošenja i izvršavanja proračuna najtransparentniji mali grad u Hrvatskoj, a za to ne treba puno sredstava samo treba puno dobre volje i želje da se što manje otežava predstavničkom tijelu da donese konkretne odluke i da ih se krene primjenjivati.

Iz Zakona o proračunu:

Članak 50.

(1) Državni proračun ima jedinstveni račun državnog proračuna koji se otvara i vodi u Hrvatskoj narodnoj banci, a na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna.

**(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima jedinstveni račun proračuna koji se otvara i vodi u kreditnoj instituciji, a na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave**.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika može se otvoriti račun, uz prethodnu suglasnost ministra financija odnosno načelnika, gradonačelnika, župana.

(4) Zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se iznimno za proračunske korisnike propisati izuzeća od stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje način i uvjete otvaranja računa iz stavka 3. ovoga članka.

Prihodi i primici proračuna te uplate na račun proračuna

Članak 51.

(1) Proračunski korisnici i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun te za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2) Prihodi se ubiru i uplaćuju u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini planiranih prihoda.

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na izvanproračunske korisnike

Iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti:

### IX. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Članak 34.

(1) Čelnik je odgovoran za:

– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te

– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

(2) Čelnik je dužan svake godine za prethodnu proračunsku godinu, za razdoblje u kojem je obnašao dužnost, odnosno obavljao poslove čelnika, sastaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava).

(3) Čelnik Izjavom iz stavka 2. ovoga članka potvrđuje:

– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te

– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

(4) Uz Izjavu se prilažu i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti, izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine i mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini.

Članak 35.

(1) Ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, do 31. ožujka tekuće godine, za ministarstvo odnosno drugo državno tijelo, Ministarstvu financija dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja.

(2) Općinski načelnici, gradonačelnici odnosno župani, do 31. ožujka tekuće godine za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvu financija dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja.

(3) Čelnici obveznika koji su izravno odgovorni Hrvatskome saboru dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona Hrvatskome saboru, uz godišnje izvješće o radu, radi provjere njihova sadržaja.

(4) Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, do 28. veljače tekuće godine, nadležnom ministarstvu dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja.

(5) Predsjednici uprava trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske ili nekog državnog tijela, do 31. ožujka tekuće godine, nadležnom ministarstvu dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja.

(6) Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska ili državno tijelo, do 31. ožujka tekuće godine, nadležnom ministarstvu dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja.

(7) Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 28. veljače tekuće godine, nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja.

(8) Predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu jedne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja.

(9) Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač jedna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja.

(10) Predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, onoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja, a svim ostalim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu dostavljaju na znanje presliku dostavljene dokumentacije.

(11) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkih društava koja su zajednički osnovale, a od kojih niti jedna nema najveći udio u vlasništvu, obvezne su međusobno se dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predsjednici uprave trgovačkih društava, do 31. ožujka tekuće godine, radi provjere sadržaja, dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu. O dogovoru su dužne najkasnije do 28. veljače tekuće godine pisanim putem izvijestiti trgovačko društvo i Ministarstvo financija.

(12) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su osnivači drugih pravnih osoba obvezne su međusobno se dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čelnici drugih pravnih osoba, do 31. ožujka tekuće godine, radi provjere sadržaja, dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu. O dogovoru su dužne najkasnije do 28. veljače tekuće godine pisanim putem izvijestiti pravnu osobu i Ministarstvo financija.

(13) Ako se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dogovore sukladno stavcima 11. i 12. ovoga članka, svaka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja ima udio u vlasništvu trgovačkog društva ili je osnivač pravne osobe, ima obvezu provjeriti sadržaj Izjava i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona trgovačkog društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno pravne osobe kojoj su osnivači više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(14) U slučaju podjele vlasničkih odnosno osnivačkih prava između Republike Hrvatske i jedne i/ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su utvrđeni u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu nadležnom ministarstvu ili nadležnoj jedinici, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe iz stavaka 10., 11., 12. i 13. ovoga članka.

Članak 36.

(1) O uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama iz članka 35. ovoga Zakona nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su izvijestiti Ministarstvo financija.

(2) Provjere iz članka 35. ovoga Zakona mogu obavljati i osobe iz članka 33. ovoga Zakona.

(3) Vlada uredbom iz članka 32. ovoga Zakona propisuje način vođenja Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz članka 5. točke 2. ovoga Zakona, izgled i sadržaj Izjave i prateće dokumentacije iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona, postupak i rokove sastavljanja i predaje Izjave, način i rokove izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima iz ovoga članka, kao i druga bitna pitanja vezana uz davanje Izjave.