**Ridala Vallavalitsuse 2015.aasta konsolideerimisgrupi**

**majandusaasta aruanne**

Nimetus : RIDALA VALLAVALITSUS

Aadress: Lossi 4 Uuemõisa Läänemaa 90401

Telefon: 47-24440; 47-24455

Faks: 47-24441

E-post raamatupidamine@ridala.ee

Interneti kodulehekülg: [www.ridala.ee](http://www.ridala.ee)

Majandusaasta algus: 01.01.2015

Majandusaasta lõpp: 31.12.2015

Ridala Vallavanem:

Audiitor: Merike Kiisk

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aruandest ja audiitori otsusest majandusaasta aruande kohta.

Dokument koosneb 46 leheküljest

**Sisukord**

[Tegevusaruanne 3](#_Toc450570875)

[1.1 Vallavanema pöördumine 3](#_Toc450570876)

[1.2 Valla lühiiseloomustus 3](#_Toc450570877)

[1.3 Valla struktuur ja töötajad 4](#_Toc450570878)

[1.4 Peamised finantsnäitajad 5](#_Toc450570879)

[1.5 Ülevaade majanduskeskkonnast 8](#_Toc450570880)

[1.6 Ülevaade valla arengukava täitmisest 8](#_Toc450570881)

[Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne 10](#_Toc450570882)

[Konsolideeritud bilanss 10](#_Toc450570883)

[Konsolideeritud tulemiaruanne 11](#_Toc450570884)

[Konsolideeritud rahavoogude aruanne 12](#_Toc450570885)

[Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 13](#_Toc450570886)

[Eelarve täitmise aruanne 14](#_Toc450570887)

[Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 17](#_Toc450570888)

[Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 17](#_Toc450570889)

[Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid 21](#_Toc450570890)

[Lisa 3 Finantseerimistehingud 22](#_Toc450570891)

[Lisa 4 Maksud, lõivud, trahvid 23](#_Toc450570892)

[Lisa 5 Muud nõuded ja kohustused 24](#_Toc450570893)

[Lisa 6 Varud 25](#_Toc450570894)

[Lisa 7 Tütar – ja sidusettevõtjad 26](#_Toc450570895)

[Lisa 8 Materiaalne põhivara 27](#_Toc450570896)

[Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 28](#_Toc450570897)

[Lisa 10 Laenukohustused 29](#_Toc450570898)

[Lisa 11 Saadud ja antud toetused 30](#_Toc450570899)

[Lisa 12 Müüdud tooted ja teenused 34](#_Toc450570900)

[Lisa 13 Muud tulud 35](#_Toc450570901)

[Lisa 14 Tööjõukulud 36](#_Toc450570902)

[Lisa 15 Muud tegevuskulud 37](#_Toc450570903)

[Lisa 16 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 38](#_Toc450570904)

[Lisa 17 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi 39](#_Toc450570905)

[Lisa 18 Seotud osapooled 40](#_Toc450570906)

[Lisa 19 Bilansipäevajärgsed sündmused 40](#_Toc450570907)

[Konsolideerimata finantsaruanded 41](#_Toc450570908)

[Lisa 20 Konsolideerimata bilanss 41](#_Toc450570909)

[Lisa 21 Konsolideerimata tulemiaruanne 42](#_Toc450570910)

[Lisa 22 Konsolideerimata rahavoogude aruanne 43](#_Toc450570911)

[Lisa 23 Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 44](#_Toc450570912)

[Lisa 24 Selgitused eelarvetäitmise aruande kohta 45](#_Toc450570913)

[Majandusaasta aruande allkirjad 46](#_Toc450570914)

[Majandusaasta aruande avalikustamine 46](#_Toc450570915)

Audiitori järeldusotsus

# 

# Tegevusaruanne

### Vallavanema pöördumine

Omavalitsusüksuse ülesandeks on Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt korraldada oma vallas sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, vallasisest ühistransporti ja valla teede korrashoidu. Sama seaduse alusel on ülesandeks korraldada haridusasutuste, raamatukogude ning teiste valla omanduses olevate asutuste ülalpidamist.

Ridala valla ülalpidamisel on lasteaed-algkool Uuemõisas, lasteaed-põhikool Panga külas, kolm külaraamatukogu – Panga ja Mägari külas ning Uuemõisa alevikus, noortekeskus Panga külas ja noortetuba Jõõdre külas, vabatahtlike päästjate depoo (2-osaline garaažiboks) Parila külas, 4-toaline sotsiaalkorter Panga külas, munitsipaalkorterid Panga ja Jõõdre külades ning spordisaal Panga küla endises klubihoones.

Mittetulundusühendustele on seltsimajadena tasuta kasutamiseks antud valla omandis olevad hooned Haeska, Kiideva, Puise, Võnnu, Lannuste ja Mägari külades. Täiendavalt kahele valla haridusasutusele vahendab Ridala Vallavalitsus valla elanikele eel-, põhi-, gümnaasiumi- ja huvihariduseteenuseid veel Haapsalu linnast ja teistest omavalitsustest ning lastehoiuteenuseid MTÜ Lepatriinu Mängumaalt.

Ridala vallal on liikmelisus Läänemaa Omavalitsuste Liidus, Eesti Maaomavalitsuste Liidus, mittetulundusühendustes Läänemaa Rannakalanduse Selts, Kodukant Läänemaa ja Terra Maritima ning sihtasutustes Põhja-Läänemaa Spordi- ja Turismiobjektide Haldamine ning Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Suuri investeeringuid 2015. aastal ei kavandatud, kuid tehti ettevalmistustöid, et tagada valmisolek Uuemõisa mõisa, mõisapargi ning Panga külas asuva spordihoone rekonstrueerimiseks. Valmis Ridala valla arengukava 2016-2022 korrektuur, Uuemõisa piirkonna veevärgi ja kanalisatsiooni arengukava, Uuemõisa mõisahoone rekonstrueerimisprojekt, valmistati ette mõisa pargi rekonstrueerimise hange ning koostati detailplaneeringuid Panga küla spordihoone laiendamiseks ja Nõmme külla Pullapää ninale supelranna rajamiseks.

Investeeriti peamiselt vaid valla teede ehitamiseks ja korrashoiuks. Valla teede ehitusele kulutati 36 476 eurot, pindamisele 159 024 eurot ja Uuemõisa Masti tänava ehituseks 56 742 eurot, millest 48 230 eurot saadi toetusraha Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Valla teede hoolduseks kulus 37 252 eurot.

Hajaasustuse programmi raames toetati maapiirkonna majapidamisi veevarustuse, kanalisatsiooni ja juurdepääsuteede ehitamisel kokku 27 678 euroga, millest ligikaudu poole moodustas toetusraha Siseministeeriumist.

Välisvalgustuse ehituseks ja korrashoiuks valla kompaktse asustusega aladel ja alevikes kulus 11 079 eurot.

Spordirajatistest valmis Jõõdre külla korrusmajade juurde jalgpalliväljak, mille ehitusmaksumuseks kujunes 19 962 eurot, sh toetusraha 10 000 eurot.

Uuemõisa mõisahoones alustati tuletõkkeuste vahetust lasteaed-algkooli ruumide vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetega. Tuletõkkeuste tellimiseks teostati ettemaks 30 000 euro ulatuses.

31. detsembri seisuga 2015. a elas Ridala vallas 3343 elanikku. Elanike arv vähenes võrreldes eelmise aastaga 10 võrra.

### 1.2 Valla lühiiseloomustus

Ridala vald asub Lääne maakonnas ümbritsedes rõngasvallana maakonnakeskust Haapsalut. Lisaks Haapsalule on vallal ühispiir Lääne-Nigula ja Martna vallaga. Põhjast, läänest ja lõunast piirneb vald merega. Ridala valla pindala on 253,56 km². Valla koosseisu kuulub 78 saart, millest suurim on Tauksi. Ridala vallas on 56 küla ja 2 alevikku, kus rahvastikuregistri (31.12.2015) andmetel elab 3343 elanikku.

Tähtsamatest teedest läbivad Ridala valda kaks riigimaanteed: Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla põhimaantee ja Haapsalu-Laiküla tugimaantee. Valla territooriumil asub Rohuküla sadam, mille kaudu peetakse praamiühendust Vormsi ja Hiiumaaga ning endine Kiltsi lennuväli, mis kavandatakse võtta kasutusse visuaallennuväljana.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vallaelanike arv ja struktuur 2011.-2015. a | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Aasta | Lapsed 0-6 | Lapsed 7-18 | Tööealised | Vanurid | Rahvaarv |
|  | 0 - 6 | 7 - 18 | 19 - 64 | 65 - | kokku |
| 2015 | 233 | 462 | 2156 | 492 | 3343 |
| 2014 | 253 | 442 | 2192 | 446 | 3353 |
| 2013 | 250 | 447 | 2220 | 459 | 3376 |
| 2012 | 228 | 466 | 2265 | 453 | 3412 |
| 2011 | 233 | 493 | 2261 | 424 | 3411 |
| Perioodil 2011-2015 on Ridala Valla elanike arv vähenenud 1,99% | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Rahvastikuga seotud näitajad 2011. -2015.a | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|  |  |  |  |  |  |
| Elanike arv kokku | 3343 | 3353 | 3376 | 3412 | 3411 |
| Maksumaksjate arv | 1347 | 1464 | 1471 | 1456 | 1416 |
| Maksumaksjate osakaal |  |  |  |  |  |
| elanikest | 40,29% | 43,70% | 43,60% | 42,67% | 41,51% |
| Registreeritud töötute arv | 112 | 102 | 107 | 98 | 176 |
| Töötute osakaal elanikest | 3,35% | 3,04% | 3,17% | 2,87% | 5,20% |
|  |  |  |  |  |  |

### 1.3 Valla struktuur ja töötajad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Konsolideeriv üksus on Ridala Vallavalitsus | |  |  |
| Allüksuse nimetus | Töötajate keskmine | Töötasu kogusumma |  |
|  | arv majandusaastal | majandusaastal |  |
|  | (taandatuna täistöötajale) | (eurodes) |  |
| Kokku Ridala Vallavalitsus | 94 | 926 202 |  |
| A. Ridala Vallavalitsus | 21 | 227 606 |  |
| Ridala Põhikool- lasteaed | 41 | 389 467 |  |
| Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 32 | 309 129 |  |
|  |  |  |  |
| B. Konsolideeritud üksus |  |  | Ridala Vallavalitsuse | |
|  |  |  | osaluse määr |
| Uuemõisa Teenus AS | 4 | 45 966 | 100% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ja aruandeaastal arvestatud tasud: | | | | |
|  |  |  |  |
| Volikogu esimees | 1 | 5 400 |  |
| Volikogu liikmed | 14 | 11 221 |  |
| Vallavanem | 1 | 18 708 |  |
| Vallavalitsuse liikmed | 4 | 0 |  |
| Asutuste juhid | 3 | 52 678 |  |
| Nõukogu liikmed | 3 | 650 |  |
| Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka | | | | |
| on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna | | | |
| ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud. | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### 1.4 Peamised finantsnäitajad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Võrdlevad näitajad | |  |  |  |  |  |  |  |
| euro |  |  |  | **2 015** | **2014** | **2013** | **2012** | **2011** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bilansi näitajad** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Varad aasta lõpus | |  |  | 7 218 911 | 7 296 878 | 7 618 276 | 7 114 930 | 5 420 388 |
| Kohustused aasta lõpus | | |  | 651 802 | 780 644 | 712 242 | 828 813 | 750 178 |
| Netovara |  |  |  | 6 567 109 | 6 516 234 | 6 906 034 | 6 286 117 | 4 670 210 |
| **Tulemiaruande näitajad** | | |  |  |  |  |  |  |
| Tegevustulud | |  |  | 3 541 491 | 2 994 512 | 3 941 000 | 3 321 854 | 2 994 811 |
| Tegevuskulud | |  |  | 3 499 355 | 3 409 552 | 3 492 502 | 3 697 018 | 3 162 630 |
| Tegevustulem | |  |  | 42 136 | -415 040 | 448 498 | -375 164 | -167 819 |
| Finantstulud ja -kulud | |  |  | 8 739 | 24 948 | 169 629 | 369 416 | -5 348 |
| **Muud näitajad** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Töötajate keskmine arv(inimest | | |  |  |  |  |  |  |
| taandatuna täistööajale) | | |  | 102 | 99 | 93 | 92 | 94 |
| Asutuste arv | |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Põhivara investeeringud | | |  | 324 250 | 450 679 | 450 553 | 482 381 | 256 295 |
| Likviidsus |  |  |  | 0,95 | 0,90 | 0,79 | 0,35 | 1,17 |
| Lühiajaline maksevõime | | |  | 2,00 | 1,88 | 3,06 | 1 | 2,07 |
| Kohustuste osakaal varadest % | | |  | 9,03 | 10,70 | 9,35 | 11,65 | 13,84 |
| Laenukohustuste osakaal varadest % | | | | 6,39 | 8,13 | 7,32 | 6 | 6,73 |
| Likviidsus = likviidsed varad/lühiajalised kohustused | | | | | |  |  |  |
| Lühiajaline maksevõime=käibevara/lühiajalised kohustused | | | | | |  |  |  |
| **Piirmäärade täitmine konsolidee-** | | | |  |  |  |  |  |
| **rimata näitajate alusel** | | |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevuse tulem | |  |  | 344 345 | -108 845 | 630 036 | 104 381 | x |
| Netovõlakoormus | |  |  | 238 101 | 307 208 | 245 727 | 323 286 | x |
| Laenukohustuste osakaal tuludest, | | | |  |  |  |  |  |
| millest on maha arvatud sihtfin.% | | | | 14,92 | 15,18 | 19,13 | 24,90 | 14,34 |
| Tagasimakstud laenukohustuste | | |  |  |  |  |  |  |
| suhe tuludesse, millest on maha | | |  |  |  |  |  |  |
| arvatud sihtfinantseerimine % | | |  | 3,36 | 6,54 | 4,64 | 5,61 | 3,96 |
| **Eelarve ja selle täitmise näitajad** | | | |  |  |  |  |  |
| Eelarve tulude maht | |  |  | x | x | x | x | 2 739 552 |
| Eelarve põhiteg tulude maht | | |  | 3 090 027 | 2 874 650 | 2 806 737 | 2 484 114 |  |
| Eelarve tulude täitmine | | |  | x | x | x | x | 2 601 980 |
| Eelarve põhiteg tulude täitmine | | |  | 3 159 417 | 2 856 143 | 2 819 597 | 2 536 844 |  |
| Eelarve kulude maht | |  |  | x | x | x | x | 2 783 595 |
| Eelarve põhiteg kulude maht | | |  | 2 900 162 | 2 772 818 | 2 762 362 | 2 523 830 |  |
| Eelarve kulude täitmine | | |  | x | x | x | x | 2 375 865 |
| Eelarve põhiteg kulude täitmine | | |  | 2 786 020 | 2 629 614 | 2 594 615 | 2 381 653 | x |
| Eelarve põhitegevuse tulem | | |  | 189 865 | 101 832 | 44 375 | -39 716 | x |
| Eelarve põhitegevusetulem täitmine | | | | 373 397 | 226 529 | 224 982 | 155 191 | x |
| Eelarve investeerimistegevus | | |  | -384 383 | -329 001 | -168 569 | -443 606 | x |
| Eelarve investeerimistegevus täitmine | | | | -319 582 | -253 585 | -138 222 | -395 427 | x |
| Eelarve tulem | |  |  | -194 973 | -227 169 | -124 194 | -483 322 | x |
| Eelarve tulem 31.12.2015 | | |  | 53 815 | -27 056 | 86 760 | -240 236 | x |
| Finantseerimistehingute maht | | |  | -5 082 | 15 901 | 369 | 212 638 | 44 043 |
| Finantseerimistehingute täitmine | | |  | -5 082 | 15 924 | 369 | 90 039 | -226 115 |
| Eelarve likviidsete varade muutus | | | | -200 055 | -211 268 | -123 825 | -270 684 | x |
| Likviidsete varade muutus 31.12.2015 | | | | 48 733 | -11 132 | 87 129 | -150 197 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Finantsanalüüs** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tootlussuhtarvud** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31.12.2015** | **31.12.2014** | **31.12.2013** | **31.12.2012** | **31.12.2011** |
| Tulem |  |  |  | 50 875 | -390 092 | 618 127 | -5 748 | -173 167 |
| Netovara |  |  |  | 6 567 109 | 6 516 234 | 6 906 034 | 6 286 117 | 4 670 210 |
| Vara kokku | |  |  | 7 218 911 | 7 296 878 | 7 618 276 | 7 114 930 | 5 420 388 |
| Keskmine vara | |  |  | 7 257 894 | 7 457 577 | 7 366 603 | 6 267 659 | 5 692 223 |
| Keskmine netovara | |  |  | 6 541 671 | 6 711 134 | 6 596 075 | 5 478 163 | 4 754 444 |
| ROE |  |  |  | 0,008 | -0,058 | 0,094 | -0,001 | -0,036 |
| ROA |  |  |  | 0,701 | -5,231 | 8,390 | -0,105 | -3,042 |
| Netovara tulemi tootlus = ROE | | |  |  |  |  |  |  |
| Tulem/keskmine netovara | | |  |  |  |  |  |  |
| Vara tulemi tootlus = ROA | | |  |  |  |  |  |  |
| Tulem/keskmine vara x100 | | |  |  |  |  |  |  |
| **Maksevõime suhtarvud** | | |  |  |  |  |  |  |
| Näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raha ja pangakontod | |  |  | 290 755 | 295 781 | 231 108 | 168 602 | 330 670 |
| Likviidsusfondi osakud | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostjatelt laekumata arved | | |  | 132 206 | 138 894 | 147 180 | 168 957 | 111 123 |
| Varud |  |  |  | 8 411 | 6 426 | 14 661 | 20 912 | 9 361 |
| Käibevara |  |  |  | 614 123 | 614 930 | 898 753 | 506 823 | 585 641 |
| Lühiajalised kohustused | | |  | 306 826 | 327 484 | 293 686 | 478 768 | 282 464 |
| Lühiajaline maksevõime | | |  | 2,001 | 1,878 | 3,060 | 1,059 | 2,073 |
| Kiireloomuliste maksete tase | | |  | 1,974 | 1,858 | 3,010 | 1,015 | 2,040 |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | | | | 0,948 | 0,903 | 0,787 | 0,352 | 1,171 |
| Lühiajaline maksevõime = | | |  |  |  |  |  |  |
| Käibevara/lühiajaline kohustus | | |  |  |  |  |  |  |
| Kiireloomuliste maksete tase = | | |  |  |  |  |  |  |
| (käibevara-varud)/lühiajaline kohustus | | | | |  |  |  |  |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = | | | |  |  |  |  |  |
| Raha+pangakotod/lühiajaline kohustus | | | | |  |  |  |  |
| **Kapitalistruktuuri suhtarvud** | | |  |  |  |  |  |  |
| Näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lühiajalised kohustused | | |  | 306 826 | 327 484 | 293 686 | 478 768 | 282 464 |
| Pikaajalised kohustused | | |  | 344 976 | 453 160 | 418 556 | 350 045 | 467 714 |
| Netovara |  |  |  | 6 567 109 | 6 516 234 | 6 906 034 | 6 286 117 | 4 670 210 |
| Varad kokku | |  |  | 7 218 911 | 7 296 878 | 7 618 276 | 7 114 930 | 5 420 388 |
| Intressi tulu | |  |  | 49 | 149 | 233 | 416 | 892 |
| Intressi kulud | |  |  | 8 300 | 10 107 | 5 078 | 6 282 | 8 394 |
| Varad keskmiselt | |  |  | 7 257 894 | 7 457 577 | 7 366 603 | 6 267 659 | 5 692 223 |
| Netovara keskmiselt | |  |  | 6 541 671 | 6 711 134 | 6 596 075 | 5 478 163 | 4 754 444 |
| Kapital (pikaajal.kohust.+netovara.) | | | | 6 912 085 | 6 969 394 | 7 324 590 | 6 636 162 | 5 137 924 |
| Kohustused(võõrkapital) | | |  | 7 218 911 | 7 296 878 | 7 618 276 | 7 114 930 | 5 420 388 |
| Võlakordaja | |  |  | 0,090 | 0,107 | 0,094 | 0,116 | 0,138 |
| Finantsvõimenduskordaja | | |  | 1,109 | 1,111 | 1,117 | 1,144 | 1,197 |
| Kapitaliseerimiskordaja | | |  | 0,050 | 0,065 | 0,057 | 0,053 | 0,091 |
| Intressikulude kattekordaja | | |  | 0,006 | 0,015 | 0,046 | 0,066 | 0,106 |
| Võlakordaja = | |  |  |  |  |  |  |  |
| (Lühiajal.kohust+pikaajal.kohust) | | | |  |  |  |  |  |
| jagatud varadega | |  |  |  |  |  |  |  |
| Finantsvõimenduskordaja | | |  |  |  |  |  |  |
| Keskmine vara/keskmine netovara | | | |  |  |  |  |  |
| Kapitaliseerimiskordaja | | |  |  |  |  |  |  |
| Pikaajaline koh/(pikaajalkohustus+netovara) | | | | |  |  |  |  |
| Intressikulude kattekordaja | | |  |  |  |  |  |  |
| intressi tulu/intressi kulu | | |  |  |  |  |  |  |

### 1.5 Ülevaade majanduskeskkonnast

Lühiülevaade Eesti majandusnäitajatest 2014 - 2015.a

2015 2014

SKP jooksevhindades, mln eurot 20 483 19 526

SKP reaalkasv, % 1,1 2,1

Tööpuudus, % 6,2 7,4

Keskmise brutopalga kasv,( võrreldes eelmise perioodiga) % 6,0 5,3

Keskmine brutokuupalk IV kvartal, eurot 1 065 1 039

Allikas: Eesti statistikaamet, Eesti Pank

Statistikaameti andmetel oli 2014. aasta sisemajanduse koguprodukti SKP kasv 1,1%. 2015. aastal oli SKP jooksevhindades 20,5 miljardit eurot. Kogu aasta vältel iseloomustas Eesti majandust aeglane, kuid stabiilne kasv.

2015. aastal mõjutas majandust enim veonduse ja laonduse lisandväärtuse vähenemine. SKP kasvu kahandasid oluliselt veel ehitus ning töötlev tööstus. Ehitusmahud kohalikul ehitusturul vähenesid ja ehituse lisandväärtus kahanes eelkõige rajatiste ehitamise ning hoonete remondi vähenemise tõttu. Eesti suurima tegevusala, töötleva tööstuse lisandväärtus kahanes peamiselt nõrga välisnõudluse tõttu.

Oma panuse SKP kasvu andis põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusala lisandväärtuse suurenemine. Lisaks panustasid SKP kasvu enim kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus ning kaubandus. Kaubanduse kasvu toetas jaekaubanduse stabiilne suurenemine.

Statistikaameti esialgsetel andmetel oli 2015. aastal ettevõtlussektori kogukasum 3,0 miljardit eurot, mis oli 8% väiksem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Ettevõtlussektori kogukasum vähenes pärast viis aastat kestnud kasvu.

Võrreldes 2014. aastaga vähenes kogukasum enamikul tegevusaladel. Suurima panuse sektori kogukasumisse andsid kinnisvaraettevõtted. Ettevõtlussektori kasumi kasvu pidurdasid enim töötleva tööstuse ja energeetika ettevõtted.

Ettevõtted müüsid 2015. aastal kaupu ja teenuseid 49,1 miljardi euro eest ehk 3% vähem kui aasta varem. Ettevõtete kulud vähenesid 2014. aastaga võrreldes 2%, samas tööjõukulud suurenesid 7%. Investeerimisaktiivsus vähenes kolmandat aastat järjest.

Majapidamiste finantsolukorda toetasid soodsad tööturuolud ja jätkuvalt hoogne palgatõus. Tänu heale finantsseisule hakkas selle aasta teises kvartalis võlakohustuste kasv kiirenema. Majapidamiste võla kaetus säästudega suurenes veelgi. Majapidamiste ebakindlus nii majanduse kui ka tööturu väljavaate suhtes on samal ajal suurenenud.

Töötuse määr oli 2015. aastal 6,2%, tööhõive määr 65,2% ja tööjõus osalemise määr 69,4%, teatab Statistikaamet. Töötus oli oluliselt madalam ning tööhõive ja tööjõus osalemine kõrgem kui 2014. aastal. Tööturunäitajad paranesid võrreldes 2014. aastaga tänu esimese kolme kvartali tulemustele, kuid IV kvartalis olukord muutus.

**Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal tööturult, õpingutest ning koolitustest eemal hinnanguliselt 29 200 15–29-aastast noort ehk 12,5% vastavast vanuserühmast. Nendest ligi kolmandik olid töötud ja kaks kolmandikku mitteaktiivsed (ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised). Võrreldes 2014. aastaga on tööturult, õpingutest ning koolitustest eemal olevate noorte arv vähenenud 4400 võrra.**

### 1.6 Ülevaade valla arengukava täitmisest

Arengukavas on 2015. aasta tegevuskavaga võetud eesmärk koostada Panga küla spordihoone detailplaneeringut, renoveerida Uuemõisa lasteaed-algkooli siseruume, rajada külakeskustesse mänguväljakuid ja spordiplatse, arendada tervisespordi tegemiseks vajalikke puhkealasid ja supluskohti (Uuemõisa mõisapark, Mäemõisa park, Pullapää rand), arendada edasi kergliiklustee võrgustikku, teostada Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava korrektuur, rekonstrueerida Uuemõisa alevikus põhja tööstusalale juurdepääs Masti tn kaudu, projekteerida Kiltsi tööstusalale infrastruktuure ja teostada muid erinevaid rahalisi ressursse nõudvaid tegevusi nii omavalitsuse ülesannete täitmiseks kui ka erinevaks koostööks valla siseselt ja väljapoole valda.

Panga küla spordihoone detailplaneeringualale koostati geoalus ja detailplaneerimine jõudis eskiisi staadiumisse. Uuemõisa lasteaed-algkoolis alustati tuletõkkeuste paigaldamist. Jõõdre külla rajati jalgpalliväljak. Uuemõisas ja Panga külades (Mäemõisa park) korrastati palliplatse. Pullapää rannaalal koostati keskkonnamõjude eelhinnangut ja detailplaneeringut.

Uuemõisa mõisapargi rekonstrueerimiseks taotleti toetusraha 85% ulatuses KIK ühtekuuluvusfondist ja omaosaluse toetusraha 15% ulatuses KIK keskkonnaprogrammist (looduskaitse). Taotlust rahastati kokku 410 000 euro ulatuses. Aasta lõpus alustati ettevalmistustöid ehitushankeks.

Valmis Uuemõisa-Paralepa-Valgevälja piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava korrektuur ja Ridala valla arengukava korrektuur.

Seatud eesmärkidest ei õnnestunud alustada infrastruktuuride projekteerimist Kiltsi tööstusalale, sest Vabariigi Valitsus ei otsustanud ära Kiltsi tööstusala maade munitsipaalomandisse andmise küsimust, kuid Uuemõisas õnnestus toetusraha kaasabil rekonstrueerida Uuemõisa tööstusalale viiv Masti tänav.

Uuemõisa kergliiklusteede arendamise projekti kahjuks ei rahastatud, küll aga teostati hulgaliselt eeltöid kergliiklusteede rajamiseks ja parendamiseks Uuemõisas (kokkulepped maaomanikega, maade munitsipaliseerimine jms).

# Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne

# Konsolideeritud bilanss



# Konsolideeritud tulemiaruanne



# Konsolideeritud rahavoogude aruanne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Lisa* | **31.12.2015** | **31.12.2014** |
| **Rahavood põhitegevusest** |  |  |  |
| Aruandeperioodi tegevustulem |  | 42 136 | -415 040 |
| Korrigeerimised: |  |  |  |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | *8,16* | 382 155 | 452 013 |
| Käibemaksu kulu põhivara soetuselt | *15* | 39 426 | 65 759 |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | *11* | -78 318 | -147 289 |
| Kasum/kahjum põhivaramüügist | *13* | -464 | 3 137 |
| Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | *11* | 34 292 | 21 690 |
| Korrigeeritud tegevustulem |  | 419 227 | -19 730 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku |  | -11 777 | 365 080 |
| Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus |  | 2 722 | 25 826 |
| **Rahavood põhitegevusest kokku** |  | **410 172** | **371 176** |
| Materiaalse põhivara soetus |  | -324 250 | -450 679 |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku |  | -324 250 | -450 679 |
| Müügist saadud tulu |  | 468 | 2 500 |
| Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku |  | 468 | 2 500 |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks |  | 75 935 | 154 178 |
| Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks |  | -26 732 | -38 232 |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu |  | 49 | 149 |
| **Rahavood investeerimistegevusest kokku** |  | **-274 530** | **-332 084** |
| **Rahavood finantseerimistegevusest** |  |  |  |
| Laekunud laenud | *10* | 100 000 | 175 122 |
| Tagasi makstud laenud | *10* | -232 198 | -139 416 |
| Makstud intressid | *10;9* | -8 470 | -10 125 |
| **Rahavood finantseerimistegevusest kokku** |  | **-140 668** | **25 581** |
|  |  |  |  |
| **Puhas rahavoog** |  | 5 026 | 64 673 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | *2* | 295 781 | 231 108 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | *2* | 290 755 | 295 781 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus |  | -5 026 | 64 673 |

# Konsolideeritud netovara muutuste aruanne



Eelarve täitmise aruanne



****



# Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

# Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri. Konsolideerimisgrupp rakendas alates 01.01.2012 RTJ-d, mis on kohustuslikud alates 01.01.2013 algavatele majandusaastatele.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täis eurodes*.*

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist (v.a. kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ning edasimüügi eesmärgil soetatud finantsvarad ja –kohustused).

***Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks***

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

***Raha ja raha ekvivalendid***

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena lisaks eeltoodule ka kõrge likviidsusega väärtpabereid, mida on võimalik igal ajahetkel konverteerida rahaks (investeerimisfondide osakuid).

Pangadeposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.

***Finantsinvesteeringud***

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavad väärtpabereid turuväärtuses (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid soetusmaksumuses, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

|  |
| --- |
| Alates 2011.aastast hinnatakse konsolideerija osalust Haapsalu Veevärk AS-s olenevalt selle |
| asutuse kasumist/kahjumist kapitaliosaluse meetodil, tehes vastavaid kandeid konsolideerimisüksuse TP koodiga 248499. |

Alates 26.05.2009 on sõlmitud leping üleöödeposiidiks, intressiga 4,15%, 31.12.2009 on üleöö deposiidi intress 0,95%. 31.12.2010 on üleöö deposiidi intress 0,1%. 31.12.2011 on üleöö deposiidi intress 0,2%. 31.12.2012 on üleöö deposiidi intress0,06%. 31.12.2013 on üleöö deposiidi intress 0,06%. 31.12.2014 on üleöö deposiidi intress 0,01%. 31.12.2015 on üleöö deposiidi intressi % muutumatu.

***Nõuded***

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.

Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded ei olnud.

Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

***Varud***

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (v.a käibemaks, mis kajastatakse soetamisel kuluna) ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende soetusmaksumusest.

**Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused**

Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest vastava üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse üksusi, mille nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20 kuni 50% hääleõigusest. Tütarettevõtteks on AS Uuemõisa Teenus. Aruandekohustuslane omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu liikmetest.

***Konsolideerimine***

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende raamatupidamisväärtuses).

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.

Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil.

***Materiaalne põhivara***

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost) Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

|  |  |
| --- | --- |
| Hooned ja rajatised | 2-3,3% |
| Teed | 12,5% |
| Masinad ja seadmed | 20% |
| Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika | 20% |
| Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20% |

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a, võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad, mis tulevad munitsipaalomandisse. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud võlaõigusseaduse alusel seoses pärijate puudumisega

Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.

***Renditud varad***

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandamisega seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

1. Aruandekohuslane on rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

b) Aruandekohustuslane on rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

***Eraldised ja tingimuslikud kohustused***

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast, mis nõuab varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

***Finantskohustused***

Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära, v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ja tuletisinstrumendid, mida kajastatakse õiglases väärtuses. Olulised tehingukulutused võetakse efektiivse intressimäära arvutamisel arvesse ja kantakse kohustuse eluea jooksul intressikuludesse.

***Sihtfinantseerimine***

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.

Konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute arvestuspõhimõtteid muudeti, vt selgitust osas Arvestuspõhimõtete muutus.

***Tulude arvestus***

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.

***Kulude arvestus***

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud.

***Seotud osapooled***

Seotud osapoolteks loetakse Ridala Valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

***Eelarve täitmise aruanne***

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Ridala Vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:

1. põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;

2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud).

***Bilansipäevajärgsed sündmused***

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva (30.aprill 2015 ) vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

# Raha ja selle ekvivalendid



# Finantseerimistehingud



# Maksud, lõivud, trahvid



# Muud nõuded ja kohustused



# Varud



# Tütar – ja sidusettevõtjad



# 

# Materiaalne põhivara



1. Muud kohustused ja saadud ettemaksed



# 

# Laenukohustused



# Saadud ja antud toetused









# Müüdud tooted ja teenused



# Muud tulud



# 

# Tööjõukulud



# Muud tegevuskulud



# Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus



# Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi



# Seotud osapooled



# Bilansipäevajärgsed sündmused

Tütarettevõtte AS Uuemõisa Teenuse aktsiad otsustati võõrandada volikogu

02.02.2016 a otsusega nr 130 alghinnaga 1 000 000 eurot.

# Konsolideerimata finantsaruanded

# Konsolideerimata bilanss



# Konsolideerimata tulemiaruanne



# Konsolideerimata rahavoogude aruanne



# Konsolideerimata netovara muutuste aruanne



# Selgitused eelarvetäitmise aruande kohta



# Majandusaasta aruande allkirjad

Ridala Vallavalitsuse 31.12.2015 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Ridala Vallavalitsus

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitanud Ridala Vallavolikogu oma 14.06.2016 otsusega nr….. Vastav otsus kuulub käesoleva majandusaasta aruande juurde.

……………………………. 10.mai 2016

Vallavanem */allkiri/*

………………………….. 14. juuni 2016

Vallavolikogu esimees */allkiri/*

# Majandusaasta aruande avalikustamine

Vastavalt kehtiva kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõikele 12 majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, valla- või linnavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel.

Vastavalt üldeeskirja § 11 lõikele 7esitatakse aruanne samaks tähtajaks ka Rahandusministeeriumile, või avaldatakse täismahus samaks tähtajaks Ridala Vallavalitsuse veebilehel.