**Граничні суми витрат на придбання активів**

Останнім часом ціни на обладнання та устаткування, що його потребують бюджетні установи для облаштування робочих місць працівників, значно зросли. Це, своєю чергою, змусило Уряд змінити граничні суми витрат на їх придбання.

Ця постанова **змінила граничні суми витрат** на придбання меблів для обладнання робочих місць працівників та теле- і радіоапаратури, відеотехніки для службових кабінетів. Водночас з її появою **оновлено й перелік установ** (органів влади), на які поширюється дія постанови КМУ «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» від 04.04.2001 № 332 (*далі* — Постанова № 332).

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2001-%D0%BF#Text>

## Сфера застосування

Однак із 26.02.2016 норми Постанови № 332 застосовуватимуть лише державні органи та установи, які **утримуються коштом державного бюджету**.

Наразі відповідно до пункту 2 Постанови № 102 органам місцевого самоврядування рекомендовано протягом місяця затвердити з урахуванням Постанови № 332 граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів органами, а також установами та організаціями, які **утримуються коштом місцевих бюджетів**.

<https://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1539009729.pdf>

установи, які утримуються коштом відповідного місцевого бюджету, будуть зобов’язані закуповувати обладнання та устаткування з урахуванням тих граничних сум витрат на їх придбання, які затвердить відповідний орган місцевого самоврядування.

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2016-%D0%BF#Text>

щодо економного та раціонального використання коштів місцевого бюджету.

Оприбуткування / Визнання та первісна оцінка

**Визнання**

Нормативне підгрунтя

[Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»](https://ebudget.mcfr.ua/488104)

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text>

[Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору](https://ebudget.mcfr.ua/488354)

<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text>

[Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору](https://ebudget.mcfr.ua/488356)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (*далі*— НП(с)БОДС 121) одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів, а саме:

* закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
* конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
* відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
* інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється суб’єктом державного сектору.

якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів визнають (п. 2 розд. ІІ НП(с)БОДС 121 та п. 4 розд. І Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11; *далі*— Методрекомендації до НП(с)БОДС 121) активом, коли:

* існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства;
* вартість об’єкта основних засобів може бути визначена.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ НП(с)БОДС 121, для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

* основні засоби;
* інші необоротні матеріальні активи, до яких відносять, зокрема, малоцінні необоротні матеріальні активи (*далі*— МНМА).

Тому НП(с)БОДС 121 встановлює певні ознаки, за якими матеріальні цінності, у разі придбання або отримання без оплати, відносять до зазначених груп основних засобів.

**Первісна оцінка**

Об’єкт основних засобів оцінюють за первісною вартістю, якою згідно з пунктом 4 розділу ІІ НП(с)БОДС 121 є:

* вартість придбання у разі придбання за плату;
* собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення);
* справедлива вартість у разі отримання без оплати від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору);
* первісна (переоцінена) вартість основних засобів у разі отримання без оплати від суб’єктів державного сектору;
* залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів у разі отримання у результаті обміну на інший актив;
* умовна вартість у разі відсутності активного ринку.

Підпункт 14.1.138 Податкового кодексу України (ПК) передбачає, що до основних засобів відносять матеріальні активи, вартість яких перевищує 6000 грн. Підпунктом 3.2.3 НП(с)БОДС 121 визначено, що до МНМА зараховують предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 6000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік.