**Долбоор**

**2017-2037 – жж. МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ СЕКТОРУНДА КСФОЭС КИРГИЗҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ**

**1. Киришүү**

Коомдук сектор үчүн финансылык отчеттуулуктун Эл аралык стандарттарын кигизүү стратегиясы (мындан ары – Стратегия) 2017-2037–жылдар мезгилине Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулук системасын өркүндөтүүнүн негизги багыттарын аныктайт.

Стратегия Кыргыз Республикасында мамлекеттик финансыны башкаруу системасынын реформаларын жүзөгө ашыруу алкагында иштелип чыккан, бирден бир артыкчылыктуу багыттары болуп коомдук сектор үчүн финансылык отчеттуулуктун Эл аралык стандарттарын киргизүү Стратегиясы болуп саналат.

Колдонуудагы эл аралык пактика көрсөткөндөй, КСФОЭС киргизүү мамлекеттик финансыны башкаруу жаатында башка реформалардын башталышына - мамлекеттик башкаруу секторун финансылык пландоо (бюджеттөө) бөлүгүнө, ошондой эле мамлекеттик башкаруу секторунун финансылык аудит бөлүгүнө оң таасир берет.

Бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулук системасын өркүндөтүү финансылык отчеттуулуктун сапатын жакшыртууга жана мамлекеттик ресурстарды башкаруунун натыйжалуулугун жана мамлекеттик органдардын карамагындагы финансылык ресурстар боюнча отчеттуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет.

* 1. **Коомдук сектор үчүн финансылык отчеттууулуктун**

**эл аралык стандарттары**

Коомдук сектордун финансылык отчеттуулугунун эл аралык стандарттары (мындан ары – КСФОЭС) (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) коомдук сектордун финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча Кеңеши (International Public Sector Accounting Standards Board) эл аралык бухгалтерлер федерациясы (International Federation of Accountants – IFAC) тарабынан чыгарылды. Азыркы учурда эсептөөнүн методу боюнча КСФОЭС 40 стандарты жана кассалык метод 1 стандарт басып чыгарылды.

Бухгалтердик эсепке алуу системасын түзүү КСФОЭС ылайык экономикалык жана башкаруучулук чечимдерди кабыл алуу үчүн зарыл болгон пайдалуу маалыматты финансылык отчеттуулукка кызыккан тышкы жана ички колдонуучулар (инвесторлор, мамлекеттик бийликтин органдары, ж.б.) түзүүгө мүмкүндүк берет. КСФОЭС –көз карандысыз эл аралык уюм - Бухгалтерлердин эл аралык федерациясына караштуу Коомдук сектордун финансылык отчеттуулугунун эл аралык стандарттары боюнча кеңеш тарабынан иштелип чыгат (Лондон шаары). КСФОЭС англис тилинде басылып чыгат. Буга байланыштуу, мамлекеттик тилге которуу зарыл, ал жогоруда аталган эл аралык уюм тарабынан жактырылууга, расмий кабыл алынууга жана жарыяланууга тийиш.

**2. Учурдагы кырдаал жана проблематика**

**2.1. Учурдагы кырдаал**

Азыркы учурда Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкаруу секторунда коомдук сектордо финансылык отчеттуулук Эл аралык стандарттарын өтүбоюнча даярдык иштери жүргүзлүүдө.

2012-жылы коомдук сектор үчүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык бухгалтердик эсепке алуунун бирдиктүү методологиялык негизи жана мамлекеттик башкаруу секторунда финансылык отчеттуулукту түзүү болуп саналган “Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктолор киргизилди .

2013-жылы коомдук сектордун финансылык отчеттуулугунун эл аралык стандарттары негизинде мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук боюнча ченемдик жана методологиялык документтердин бир катары иштелип чыкты:

- Эсепке алуу саясаты;

- Отчеттуулук боюнча жобо;

- Бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу боюнча жобо.

Бирок, колдонуудагы мыйзамдар жана ченемдик база, ошондой эле эл аралык стандарттарга өтүү боюнча уюштуруу механизмдери жетишсиз болуп саналат жана жакшыртуунун талап кылат.

Бул багытта узак мөөнөттүү мезгилге бухгалтердик эсепке алуу системасын өнүктүрүүнүн мындан аркы жолдору аныктоо, ошондой эле каралган иш-чараларды жүзөгө ашыруу механизмдерин түзүү чоң мааниге ээ.

**2.2. Учурдагы проблемалар**

Учурдагы кырдаалды талдоону натыйжалары мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук системасын реформалоодо негизги проблемалары төмөндөгүлөр болуп саналат:

- КСФОЭС өтүү боюнча ченемдик-укуктук базанын жетишсидиги;

- КСФОЭС боюнча финансылык отчеттуулук билимге жана көндүмгө ээ болгон кесиптик адистердин жоктугу;

- мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепке алууну автоматташтыруунун жетишсиз деңгээли, өзүнчө, ошондой эле консолидирленген финансылык отчеттуулукту түзүүдө пайдалануу үчүн автоматташтырылган системанын жоктугу;

- КСФОЭСти киргизүү боюнча реформаларды ишке ашыруу үчүн, окутууну өткөрүү, окуу куралдарын жана маалымдама материалдарды орус жана кыргыз тилдеринде басып чыгарууну ишке ашыруу үчүн финансылык жана адам ресурстарынын чектелүүлүгү.

**3. Стратегиянын максаты жана милдеттери**

**3.1.** **Стратегиянын максаты**

КСФОЭСке ылайык бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук боюнча системаны түзүү.

**3.2. Стратегиянын милдеттери**

Стратегиянын максатына жетишүү үчүн төмөндөгү милдеттерди чечүү зарыл:

- КСФОЭСке ылайык бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук боюнча ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү;

- бухгалтердик кызматтын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу;

- бухгалтердик эсепке алуунун автоматташтыруу;

- КСФОЭСти кыргыз тилге которуу жана расмий жарыялоо.

**4. Стратегияны жүзөгө ашыруунун ырааттуулугу**

**4.1. Реформанын этаптары жана Стратегияны жүзөгө ашыруу**

КСФОЭС киргизүү стратегиясы 2037-жылга карата эсептөө методу боюнча КСФОЭСке ылайык финансылык отчеттуулук түзүүгө мүмкүндүк берүүчү бухгалтердик эсепке алуу системасына мамлекеттик сектордогу бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук колдонуудагы системасына өтүүнү карайт.

Бардык факторлорду эске алуу менен, финансылык отчеттуулук стандарттарын иштеп чыгуу жана киргизүү эки этап менен ишке ашырылат.

**4.2. I этап: 2017-2025 -жылдары – КСФОС киргизүү**

Стратегиянын биринчи этабын жүзөгө ашыруу натыйжасында КСФОЭСтин негизинде иштелип чыккан Коомдук Сектордун Финансылык Отчеттуулук Стандарттарын толук киргизүү жана колдонуу ишке ашырылат. Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкаруу секторунда КСФОЭС киргизүүнүн маанилүү элементи финансылык отчеттуулук талаптарын жөнөкөйлөтүү болуп саналат. 2017-жылдан баштап 2019-жылга чейин 27 стандарт иштелип чыгат. Графикке ылайык КСФОС киргизүү 2018 -жылдан башталат.

Бюджеттик мекемелердин чектелген потенциалын эске алуу менен мамлекеттик башкаруу сектору КСФОС базасын киргизүү пландалууда.

**КСФОС киргизүүнүн графиги**

| **КР КСФОС** | | **Жылдар** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номери** | **Стандарттын аталышы** | **2018-ж.** | **2019-ж.** | **2020-ж.** | **2021-ж.** | **2022-ж.** | **2023-ж.** |
| 1 | Түшүнүк жана жалпы и принциптер |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Финансылык отчеттуулукту тапшыруу |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Акча каражаттарынын кыймылы  жөнүндө отчеттор |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Эсепке алуу саясаты, бухгалтерсдик  баалоодо жана каталарды өзгөртүү |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Валюталардын алмашуу курсунун  өзгөрүүлөрүнө таасири |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Зайымдар боюнча чыгымдар |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Алмашуу операцияларынан түшкөн  акча |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Запастар |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ижара |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отчеттук датадан кийин окуя |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Инвестициялык кыймылсыз мүлк |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Негизги каражаттар |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сегменттер боюнча отчеттуулук |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Резервдер,шарттуу милдеттенмелер  жана шарттуу активдер |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тараптар менен байланыштуу жөнүндө  маалыматты ачуу |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Алмашылбоочу операциялардан  кирешелер |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Финансылык отчетторду бюджеттик  маалымат катары тапшыруу |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жумушчуларга төлөөлөр |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Айыл чарбасы |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Бюджеттик маалыматты финансылык  отчеттордо чагылдыруу |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кызматчыларга төлөмдөр |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Айыл чарбасы |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Финансылык шаймандар |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Материалдык эмес активдер |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кызматтарды көрсөтүү боюнча  концессия келишимдери: Концедент |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Өзүнчө жана консолидирленген  финансылык отчеттуулук |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ассоциирленген уюмдарга  инвестициялар жана биргелешкен  ишканалар |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Биргелешкен макулдашуулар |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Башка компанияларда катышуу үлүшү  жөнүндө маалыматты ачуу |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Баасыздандыруу |  |  |  |  |  |  |

Биринчи жылдын аралыгында КСФОСтун бир аз татаалырагы колдонулат (мисалы, 1, 2, 3, 5, 10, 17), ал эми кыйла татаал КСФОСту колдонуу графиги 5 жылга чейин узартылышы мүмкүн.

Ошондой эле иш жүзүндөгү көз караштан алганда уюштуруунун башкаруу структурасынан тышкары КСФОС киргизүүнүн кезектүүлүгүн белгилөө пландалууда (вертикалдуу ырааттуулук 1-сүр). Бул үчүн бюджеттик мекемелер үч деңгээл менен топтолот:

**1-Деңгээл**. Бюджеттик каражаттардын башкы тескөөчүлөрү;

**2-Деңгээл.** Бюджеттик каражаттардын алуучулары/тескөөчүлөрү;

**3-Деңгээл.** Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары.

**1-сүрөт. Мамлекеттик сектордо КСФОСту киргизүү этаптары**

**ЖӨБО**

**БКАБКА**

272727

27

**ГРБС**

**2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025**

**4.3. II этап: 2026-2037 -жылдар – КСФОЭСти киргизүү**

Стратегиянын экинчи этабын жүзөгө ашырууда биринчи этаптын практикалык натыйжалары бекемделет. Экинчи этапта коомдук сектордогу эл аралык финансылык отчеттуулуктун стандарттары боюнча Кеңеш тарабынана чыгарылган КСФОЭСти түз колдонуу каралган. КСФОЭС киргизүү графикке ылайык 2026 –жылдан башталат.

**КСФОЭС киргизүү графиги**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КСФОЭС**  **номери** | **Стандарттын аталышы** | **жылдар** | | | | | | | | | | | |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |
| 1 | Финансылык отчеттуулукту тапшыруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Акча каражаттарынын кыймылы  жөнүндө отчеттор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Эсепке алуу саясаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Валюталык курстардын өзгөрүүлөрүнүн  таасири |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зайымдар боюнча чыгымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Консолидацияланган жана өзүнчө  финансылык отчеттуулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ассоцияланган субъекттерге инвестициялар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Биргелешкен ишке катышуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Алмашуу операцияларынан кирешелер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Курулушка келишимдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Запастар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ижара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отчеттук датадан кийин окуялар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Инвестициялык кыймылсыз мүлк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кыймылсыз мүлк, имараттар жана  жабдуулар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сегменттик отчеттуулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Баалануучу резервдер, шартуу  милдеттенмелер жана шартуу активдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Тараптар менен байланыштуу маалыматты  ачуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Акча каражаттарын генерирленбөөчү  активдерди баалоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мамлекеттик сектордо негизги финансылык маалыматты ачуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Алмашылбоочу операциялардан кирешелер (салыктар жана трансферттер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Финансылык отчеттуулукта бюджеттик  маалыматты берүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Генерирленүүчү акча каражаттарын  активдерди баасыздандыруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Айыл чарбасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Таануу жана баалоо боюнча финансылык  шаймандар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Таануу жана баалоо боюнча финансылык  шаймандар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Маалыматты ачуучу финансылык шаймандар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Материалдык эмес активдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кызматтарды көрсөтүү боюнча концессия макулдашуулары: Концедент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Эсептөө методу боюнча КСФОЭС алгачкы  колдонуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Өзүнчө финансылык отчеттуулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Консолидацияланган финансылык  отчеттуулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ассоцияланган уюдардагы инвестициялар  жана биргелешкен ишканалар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Биргелешкен келишимдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Башка уюмдарга үлүштөр жөнүндө  маалыматты ачуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Кызматкерлерди сый акылоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Мамлекеттик сектордун комбинациялары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КСФОЭСти киргизүү этап менен жүргүзүлөт, анча татаал эмес стандарттардан башталат. КСФОЭСти киргизүү графиги туруктуу негиздле жаңы стандарттар менен толукталат, ал КСФОЭСти киргизүү учурунда бекитилет.

Мындан тышкары, башкаруунун уюштуруу структурасынан тышкары (ветикалдуу ырааттуулук 2-сүр.) КСФОЭСти киргизүүнүн кезектүүлүгүн белгилөө сунушталат. Бул үчүн бюджеттик мекемелер үч деңгээл менен топтолот:

**1-Деңгээл**. Бюджеттик каражаттардын башкы тескөөчүлөрү;

**2-Деңгээл.** Бюджеттик каражаттардын алуучулары/тескөөчүлөрү;

**3-Деңгээл.** Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

**2-сүрөт. Мамлекеттик башкаруу секторунда КСФОЭС киргизүүнүн этаптары**

**ЖӨБО**

**БКА**

272727

27

**БКМББ**

**2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037**

**4.4. Кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу**

КСФОЭСти натыйжалуу колдонуу финансылык отчеттуулукту түзүүнүн концепциясын жана эрежесин түшүнүүчү, заманбап бухгалтердик эсепке алуунун жана финансылык отчеттуулуктун даярдыгына жетиштүү квалификациялуу бухгалтерлердин санын тиешелүү даярдыгысыз мүмкүн эмес. Башка жагынан алганда бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулуктун сапаттуу системасы бул системада түзүлүүчү жана экономикалык чечимдерди кабыл алууда аны колдонуудагы көндүмдөргө муктаждыкка ээ болгон жетиштүү колдонуучулардын болуусун болжойт. Белгиленген аспекттерди эске алуу менен багыттары кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын өркүндөтүү төмөндөгүлөр болуп саналат.

1. Мамлекетик башкаруу секторундагы бухгалтерлерди, ички аудиторлорду жана мамлеккеттик органдардын Эсептөө Палатасынын кызматкерлерин, бюджеттик мекемелердин жетекчилерин окутуу.

КСФОЭСти колдонуу үчүн практикада бухгалтердик эсепке алуу жаатында тиешелүү билимдер талап кылынат. Мамлекеттик башкаруу органдарында адистерди кайра даярдоо максатында төмөндөгү иш-аракеттерди ишке ашыруу болжолдонууда:

1. КСФОЭСти окутууну камтуучу окутуу программасын иштеп чыгуу;
2. Окутуучулар үчүн рекомендацияларды кошкондо окуу материалдарын даярдоо;
3. Окутуучулар үчүн окутуучу семинарларды өткөрүү;
4. Кыргыз Ренспубликасынын мамлекеттик башкаруу секторунда бардык сектор боюнча бухгалтерлерди окутууну жүргүзүү.

2. Мамлекеттик башкаруу секторундагы бухгалтерлерди, ички аудиторлорду жана Эсептөө палатасынын кызматкерлери жана бюджеттик мекемелердин жетекчилери окутулат.

Жогорку жана орто окуу жайларында окуу программаларын жаңылоо, иштеп чыгуу боюнча жана окуу материалдарын жана окуу колдонмолорун жана окутуучуларды окутуу боюнча иш-чараларды ишке ашырууда жардам сунушталууга тийиш.

Ушуга байланыштуу төмөндөгү иш-чараларды ишке ашыруу талап кылынат:

1. Жогорку жана орто атайын окуу жайларын окуу планына КСФОЭСти окутууну кошуу маселеси боюнча жолугушууларды, ”тегерек столдорду” уюштуруу жана өткөрүү;
2. КСФОЭСти практикалык колдонуу көндүмдөрүн түзүү боюнча окуу жайларындагы окутуучулар үчүн семинарларды жана практикалык сабактарды жүргүзүү;
3. Окуу жайлардын жаңы окуу пландарына ылайык окуу материалдарын иштеп чыгуу.

3. Квалификацияны жогорулатуу иш аракеттеги системасын түзүү.

Финансылык отчеттуулукка даярдоо процессинде катышуучу бардык адистер КСФОСтогу жана улуттук мыйзамдардагы өзгөртүүлөр тууралуу өз учурунда маалдымдалууга тийиш. Бул үчүн төмөндөгү иш-чараларды ишке ашыруу талап кылынат:

1) Квалификацияны жогорулатуу системасын иштеп чыгуу;

2) Квалификацияны жогорулатуунун ар жылдык программасын даярдоо жана бекитүү;

3) Квалификацияны жогорулатуу курсу үчүн окуу материалдарын иштеп чыгуу;

4) Натыйжаларды мониторингдөө.

4. Мамлекеттик сектордун бухгалтерлерди кесиптик сертификациялоо системасын түзүү.

Экономиканын рынок шартында, бухгалтердик маалыматтар бирден бир ишенимдүү маалымат болуп саналат, бухгалтер кесибинин мааниси жана ага болгон талаптар өстү. Кесиптик бухгалтердик билим берүүнүн, тажрыйбанын, билимдин жана аларды колдонунун маанисин түшүнүү олуттуу мааниге ээ болууда.

Мамлекеттик сектордогу бухгалтерлерди сертификациялоонун натыйжалуу системасы бухгалтер кесибинин маанисин жогорулатууга өбөлгө болот. Кесиптик сертификациялоо кесиптик жарактуулугун ырастоо каражаты, заманбап билим деңгээли жана көндүмдөр, кесиптин жогорку этикалык нормаларын сактоо катары каралат. Мында Эл аралык бухгалтерлер федерациясы тарабынан сунушталган кесиптик бухгалтерлердин ролун, функциясын жана милдеттерин түшүнүүдө турат. Ушуга байланыштуу, төмөндөгү иш-чараларды жүзөгө ашыруу зарыл:

1. Мамлекеттик башкаруу секторунда кесиптик этика жана квалификациялык талаптардын нормаларын киригүү;
2. Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтерлерди сертикациялоо;
3. Мамлекеттик сектордогу бухгалтерлерди кесиптик сертификациялоо боюнча уюмдарды аккредитациялоо системасын түзүү;
4. Бухгалтердик эсепке алуу, финансылык менеджмент, аудит, башка тармакташ жааттарда жана аларды жеринде бекемдөө жаатында жогорку квалификациялуу адистерди тартуу үчүн мамлекеттик башкаруу секторунун бухгалтерлер статусун жогорулатуу.

5. Мамлекеттик органдардын жетекчилерин жана башка башкаруучулук персоналын окутуу.

Чечимдерди кабыл алуучу адамдар финансылык отчеттуулуктун мазмуну жана маанилүүлүгүн түшүнүүгө тийиш. Бул милдетти чечүү үчүн бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулук талдоонун, анын ичинде консолидирленген финансылык отчеттуулук негиздерин бюджеттик мекемелердин жетекчилерин жана мамлекеттик органдардын башка башкаруучу персоналдарды окутуунун программаларын иштеп чыгуу зарыл.

**4.5. Автоматташтыруу**

Бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндөгү реформа ИСУГФ менен параллелдүү ишке ашырылууга тийиш. ИСУГФ Эсепке алуу саясатынын талаптарын эсепке алуу менен иштелип чыгууга тийиш жана КСФОС өзүнчө катары, ошондой эле консолидирленген финансылык отчеттуулук түзүү үчүн, себеби абдан кеч этапта – ИСУГФ эсепке алуу операцияларын жүргүзүү боюнча негизги милдеттерди ишке ашырат (мисалы, карызды башкаруу, финансылык шаймандар, консолидация) Программалык камсыздоонун техникалык мүнөздөмөсү ИСУГФ жүзөгө ашыруучу мамлекеттик орган тарабынана аныкталууга тийиш.

**5. Кыргыз Республикасында КСФОЭСти расмсий жарыялоо**

Мамлекеттик тилге которуу процессин уюштуруу. Бул иш-чаранынын негизги багыттары төмөндөгүлөр болуп саналат:

- КСФОЭСти которуу үчүн уюмду аныктоо;

- ишке ашыруу үчүн терминологияны макулдашуу;

- кыргыз тилине стандарттарды котормосу жактыруу жана Кыргыз Республикасында стандарттарды кабыл алуу, которуу жана жарыялоонун башка маселелери чечүү боюнча Эл аралык Бухгалтерлер Федерациясы (IFAC) менен байланыштарды белгилөө;

- мамлекеттик стандарттарды которуу жана аларды расмий жарыялоо.