Majandusaasta aruanne

Aruandekohustuslase nimetus: HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM

Registrikood: 70000740

Aadress: Munga 18, Tartu

Telefon: 735 0222

Faks: 730 1080

E-post: hm@hm.ee

Interneti kodulehekülg: http://www.hm.ee

Tegevjuht: kantsler Janar Holm

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Dokument koosneb 99 leheküljest.
**SISUKORD**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lisa</th>
<th>Tekkijad</th>
<th>Koostatav</th>
<th>Siseminim</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Raamatupidamise aastaaruandesa koostamise kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Konsolideeritud asutused</td>
<td>71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Raha ja selle ekvivalendid</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Tehingud avaliku sektori ja sidusüksusega</td>
<td>73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Maksud, lõivud, trahvid</td>
<td>74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Muud nõuded ja kohustused</td>
<td>75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Varud</td>
<td>78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Osalused sihtasutustes</td>
<td>79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Kinnisvarainvesteeringud</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Materiaalne põhivara</td>
<td>81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Immateriaalne põhivara</td>
<td>84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Bioloogilised varad</td>
<td>85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Laenukohustused</td>
<td>86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Saadud ja antud toetused</td>
<td>87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Kaupade ja teenuste müük</td>
<td>92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Muud tulu</td>
<td>92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Tööjõukulud</td>
<td>93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Majandamiskulud</td>
<td>94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Muud tegevuskulud</td>
<td>95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</td>
<td>95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Siirded</td>
<td>96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Selgitused sõltuvatele taimetulevikute aruande kohta</td>
<td>97</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**KASUTATUD LÜHENDITE LOEND**

**TEGEVUSARUANNE**

**Ülevaade tegevuskavade täitmise aruandest**

**Tegevusvaldkond: haridus**

**Tegevusvaldkond: teadus- ja arendustegevus**

**Tegevusvaldkond: noored**

**Tegevusvaldkond: keel**

**Tegevusvaldkond: arhiivivõrdu**

**Aastaaruuande koostamise peiroodil toimunud olulisid sündmused, mis ei kahjusta aruandet, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmist majandusaastate tulemusi**

**Asutuse juhi hinnang sisekontrollisüsteemi kohta**

**Ülevaade riigiraamatupidamiskoostuslase tegevusest siseaudit korraldamisel**

**Ülevaade riigiraamatupidamiskoostuslase valitsemisas vii valitseva mõju all**

**olevate äriühingute, avalik-oiguslike juridiliste isikute, sihtasutuste ja muude isikute kohta**

**HTMi osalusega rahvusvahelised organisatsioonid ja nende programmid**

**Olulisemad teadusarveste saadetute rooli valitsemisia ala koostis**

**Majandusaastal toimunud ja eeldatavad muudatused valitsemisala koosseisus**

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**

**BILANSS**

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

**NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE**

**RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE**

**LISAD**

**Lisa 22. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta**
Lisa 23. Eraldised ja tingimuslikud kohustused ............................................................... 98
ALLKIRJAD MAJANDUSAISTA ARUANDELE ............................................................................ 99
**KASUTATUD LÜHENDITE LOEND**

<table>
<thead>
<tr>
<th>LÜHEND</th>
<th>TÄHTISUS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ANK</td>
<td>avatud noortekeskus</td>
</tr>
<tr>
<td>HTM</td>
<td>Haridus- ja Teadusministeerium</td>
</tr>
<tr>
<td>EAFRD</td>
<td>Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond</td>
</tr>
<tr>
<td>EAGGF</td>
<td>Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond</td>
</tr>
<tr>
<td>EE Net</td>
<td>Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk</td>
</tr>
<tr>
<td>EHSIS</td>
<td>Eesti Hariduse Infosüsteem</td>
</tr>
<tr>
<td>EL</td>
<td>Euroopa Liit</td>
</tr>
<tr>
<td>EMP</td>
<td>Euroopa majanduspiirkond</td>
</tr>
<tr>
<td>ENTK</td>
<td>Eesti Noorsootöö Keskus</td>
</tr>
<tr>
<td>ERF</td>
<td>Euroopa Regionaalarengufond</td>
</tr>
<tr>
<td>ESF</td>
<td>Euroopa Sotsiaalfond</td>
</tr>
<tr>
<td>HEV</td>
<td>hariduslikud erivajadused</td>
</tr>
<tr>
<td>IKT</td>
<td>info- ja kommunikatsioonitehnoloogia</td>
</tr>
<tr>
<td>ISPA</td>
<td>ühtkuuluvusfond</td>
</tr>
<tr>
<td>KOV</td>
<td>kohalik omavalitsus</td>
</tr>
<tr>
<td>LTT</td>
<td>loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia</td>
</tr>
<tr>
<td>OECD</td>
<td>Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon</td>
</tr>
<tr>
<td>PGS</td>
<td>„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“</td>
</tr>
<tr>
<td>REKK</td>
<td>Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus</td>
</tr>
<tr>
<td>RKT</td>
<td>riiklik koolitustellimus</td>
</tr>
<tr>
<td>RKAS</td>
<td>Riigi Kinnisvara AS</td>
</tr>
<tr>
<td>SA</td>
<td>sihtasutus</td>
</tr>
<tr>
<td>TNK</td>
<td>teavitamis- ja nõustamiskeskus</td>
</tr>
</tbody>
</table>
TEGEVUSARUANNE

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel talle antud ülesandeid ning on aruandekohustuslane Vabariigi Valitsuse ja peaministri ees.

HTMi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, arhiivi-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seotud alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huvi- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, arhiivinduse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Ministeeriumi tippjuhtkonda kuuluvad minister, kantsler ja neli asekantslerit. Ministeeriumis oli 2013. aasta lõpu seisuga kokku 17 osakonda. 31. detsembril 2013. aastal oli organisatsioonis 263 töötajat, neist ametis 241, lapsehoolduspuhkusel 19 ja vähisteenistuses 3.

Teenistujate arvu suurenemine võrreldes 2012. aastal on tingitud tugitegevuste (personali- ja palgaarvestuse, raamatupidamise) tsentraliseerimisest.

Muudatused koosseisus on seotud uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega 1. aprillist 2013. aastal. Teenistuskohad on jaotatud ametikohtadeks. 31. detsembril 2013. aastal oli Haridus- ja Teadusministeeriumis teenistuskohti kokku 265, sellest 132 ametikohta (ametnikud) ja 133 töökohta (töölepingulised).

2013. aasta lõpus oli HTMi struktuur järgmine:

- ministriile allub vahetult siseauditi osakond;
- kantsleriile alluvad vahetult avalike suhete osakond, personaliosakond ja õigusosakond;
- kõrghariduse ja teaduse asekantsleriile alluvad vahetult kõrghariduse osakond ja teadusosakond;
- noorte ja välissuhete asekantsleriile alluvad vahetult Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, noorteosakond ja keeleosakond;
- planeerimise asekantsleriile alluvad vahetult analüüsisosakond, rahandusosakond, riigivaraosakond, tõukefondide osakond ning üldosakond;
- üld- ja kutsehariduse asekantsleriile alluvad vahetult kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond, üldharidusosakond ning välishindamisosakond.

Keeleinspektsioon
Keeleinspektsioon on HTMi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses. Keeleinspektsiooni põhimäärus on kinnitatud haridus- ja teadusministri 9. veebruari 2007. aasta määrusega nr 15. Inspektsiooni juhib peadirektor. Inspektsiooni koosseisus on järgmised piirkondlikud järelevalvetalited:

- Tallinna ja Harjumaa järelevalvetalitus;
- Ida-Viru järelevalvetalitus;
- Lõuna-Eesti järelevalvetalitus.

2013. aastal Keeleinspektsioonis struktuurimuudatusi ei tehtud ja selle koosseisus oli 22 ametikohta.

Eesti Noorsootöö Keskus
Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on HTMi hallatav riigiasutus, kes täidab seadusest (NTS, AMvS ja HKS), noorsootöö strateegiast tulenevaid ning HTMi antud ülesandeid noorsootöö juhtimisel ja korraldamisel. ENTKd juhib direktor, keskuse koosseisus on ka asedirektori ametikoht. ASEDirektor vastutab suurematte programmide elluviimise ja strateegia täitmise koordineerimise eest. Asutuse struktuuris on kolm üksust: kaks osakonda ja üks noortelaager (noorsootöö valdkondade arendusosakond, noorsootöö korralduse- ja analüüsiosakond ning Kloogaranna noortelaager).

2013. aasta lõpus töötas asutuses tööpanga alusel 23 inimest.

Rahvusarhiiv
Rahvusarhiiv on alates 1. jaanuarist 2012. aastast valitsusasutus Haridus- ja Teadusministeeriumi...
valitsemisas. Rahvusarhiivi struktuuris on 4 arhiivi ja 2 bürood. 31. detsembri 2013. aasta seisuga on koosseisus 231,5 teenistuskohta, millest on täidetud 225, neist 91 on ametnikud ja 134 töötajad, kellest 13 töötab tähtajalis töölepinguga.


Virtuaalsete uurimissäälde küljastustest arvuks plaaniti eelmisel aastal 1,2 miljonit, kuid tegelik saavutustase oli 1,4 miljonit küljastust. Rahvusarhiivide lugemine veebis moodustab 99,3% kogu kasutuskordast. Mõõdudesolele on kaasa aidunud Rahvusarhiivi digitaalse sisuteenuse hulga pidev suurenemine.


HTMi valitsemisasalasse kuuluvad rakenduskõrgkoolid, kutseõppeasutused, riigi üldhariduskoolid ning teadus- ja arendusasutused.

**Riigi hallatav üldhariduskoolid**


Sõlmiti kokkulepped uute riigigünamässiumide loomiseks Võrru, Tartusse, Jõhvi ja Pärnusse aastaks 2015.

Riigi hallatavate üldhariduskoolides öppis 10. novembri 2013. aasta seisuga 3784 õpilast, mis on 408 õpilast (12%) rohkem, kui 2012. aastal. Õpilaste arvu suurenemine oli tingitud Jõgevamaa Günamässiumi ja Läänemaa Ühisgünamässiumi töö käivitumisest, millega lisandus 516 õpilast. Kokku suurenes günamässiumiõpilaste arv aastaga 529 õpilase võrra (33%). Hariduslike erivajadustega õpilaste koolides vähenes õpilaste arv aastaga 121 võrra (7%), 1772lt õpilastelt 1651ni. Õpilaste arvu vähenemine on püsiv trends ning selle põhjusteks on kaasava hariduse põhimõtete rakendumine ning nõudluse kadumine teatud erivajadusega õpilaste erikooli kohtade järgi (nt somaatiliste haigustega õpilased).

Õpetajate keskmine ametikohtade arv oli aastases arvestuses 531,1. See on 22,4 ametikohta rohkem, kui 2012. aastal. Suurenemise põhjustas Jõgevamaa Günamässium ja Läänemaa Ühisgünamässiumi töö käivitumise, mislik liisandus 516 õpilast. Kokku suurenes günamässiumiõpilaste arv aastaga 529 õpilase võrra (33%). Hariduslike erivajadustega õpilaste koolides vähenes õpilaste arv aastaga 121 võrra (7%), 1772lt õpilastelt 1651ni. Õpilaste arvu vähenemine on püsiv trends ning selle põhjusteks on kaasava hariduse põhimõtete rakendumine ning nõudluse kadumine teatud erivajadusega õpilaste erikooli kohtade järgi (nt somaatiliste haigustega õpilased).

**Riigi hallatav üldhariduskoolide juhtide leidmise korraldati 2013. aastal üks avalik konkurs, mille käigus leiti uus juht tulevasene Jõhvi riigigünamässium. Kasas lastasid direktorite vonuratuse korda töötati välja ja kinnitati ministri poolt "Riigi kutseõppeasutuse ja riigi üldhariduskooli direktori vabamise korraldatava konkursi käivitamise kord".
Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Hariduslikke erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine” investeeringukava kohaselt saavad aastatel 2008–2015 toetust riigi 20 üldhariduskooli ning munistipaalkoolid.


Et tõhustada riigi HEV õpilaste õppe korraldust ning selgitada välja riigi HEV koolide arengusuundi ja -perspektiiv, alustati HEV õppekorralduse kontseptsiooni koostamist ja asjakohaste analüüsides tegemist. HEV õpilaste õppekorralduse kontseptsiooni kinnitati haridus- ja teadusministri poolt 2013. aasta lõpus ning alustati õppekorraldusega HEV2 õpilaste koolivõrgukava koostamiseks.

2013. aastal viidi läbi temaajaline riiklik järelevalve Ahtme Koolis ja Urvaste Koolis.

Regulaarset toimisus koolijuhtidele info- ja teabepäevad. Koolijuhtide korraldatis medialine veebisaatekoostus. Koolijuhtide korraldatis ühe aastana koolijuhtidele 1 ja 2. septembril üheaegne ja ühine avaaktus algul ja aastani.

2013. aasta esimeses kvartalis töötati välja koolide ühtsetele põhimõtetele baseeritud palgajuhend, tööleping ja ametijuhendi näidis. Palgajuhendi rakendumisega kaasas on ka õpetajate palgatõus.


Regulaarset toimisus koolijuhtidele info- ja teabepäevad.

Kutseõppekeskus ja koolis on kasutusel nii omanikud ning majandusega seotud osapooled. Riigiasutustes toimub koolijuhi ja riigiasutuse toimiquost, sest viimased on esindatud asutustes.

2013. aastal korraldati Üks Koolijuhi konkurs ja kinnitati ametisse Põltsamaa Ahtme Kooli juhi.

Kutseõppeasutuste keskse eesmärk on õpilaste õppe- ja haridusliku kasutamise parandamine, koolide omamise ja töötlemise tulemuslikkus.

Kutseõppeasutustes toimub riigiasutuse rahastatud tegevusest riigiasutuse kasumuse integreerimine koolide omadusest. Riigiasutused on osa riigi haridus- ja teadusstrateegiast.

2013. aastal korraldati Üks Koolijuhi konkurs ja kinnitati ametisse Põltsamaa Ahtme Kooli juhi.


Riigi rakenduskõrgkoolid


Alates 2013. aastast on Riikliku Kõrgkoolide Nõukogu (RKRN) eestimise eesmärgiks omedamaks viia riikliku kõrghariduse osakaal, tagama kutsėöppe tõhusa ning tõhusa kaudu. RKRN on eestina hakanud oluliselt suurendada riikliku kõrghariduse kasutamist ning eestitegevusest saadud koolitustest ja sellest tuleneva tõhususest. RKRN on tegutsenud, et tagada riikliku kõrghariduse tõhusamaks viimiseks ja edendamiseks järgi kutsėöppes õpinguid. RKRN on alustanud tegevust 2010. aastal ja on olnud edukaks, et tagada kutsėöppes õpingud riikliku kõrghariduse osakaal.

2010. aastal asutati Sõjatassutus Eesti Rakenduskõrgkoolide ring, mille eesmärk on kindlustada riikliku kõrghariduse osakaal. Sõjatassutuse tegevustest on kasulikult palju, kuid sõjatassutus ei ole olnud edukaks, et tagada riikliku kõrghariduse osakaal.

Ülevaade tegevuskavade täitmise aruandest

Olulisemad arengud HTMi tegevusvaldkondades ning eesmärkide suunas liikumine 2013. aastal.

Tegevusvaldkond: haridus


Muutused õpikäsituses

Elukerthaüpple strateegia toob olulisemate probleemidena välja, et teoreetiliselt omaksvõetud ja dokumentides kinnitatud õpikäsituse, õppijate eri tüüpi andekuste väärtustamine ning erivajaduste määratmine ei ole muutunud õpemprotsessi lahatamatuks osaks. Samuti võiks liiga kõrget väljalangevust (eriti meessoo hulgas) kõikide haridustasemetel ja -liikides leevendada individuaalsem osa alguse vajaduseguse õppimisviisid. Õpetajate uuringu TALIS (2009) ja räägib Eesti õpetajad edumeelsetest ja kaasaegsetest õpetamisviisidest teadlikud, kuid kasutavad igapäevases õppetöös traditsioonilisemaid viise, kui kolleegid teistes riikides. PISA (Programme for International Student Assessment) ja PIAAC uuringu tulemused. Kuigi PISA 2012 uuringus olid Eesti õpilased rahvusvahelises võrdluses väga edukad, on meil ikka oluliselt vähem kõrge valdkomisjelõpuga õpilasi kui parimate tulemustega riikides. Kõrgtasest funktionaalse lagemisvõimega õpilaste osakaal oli meil 8,4% ning see säästis kõigi PISA uuringus osalenud riikide seas 23. kohta. Soomes oli vastav protsent 13,5, tipus olid Shanghai 25,1% ja Singapur 21,1%ga. Matemaatikas paigutas Eesti kõrgeimad tulemusi saavutanud õpilaste osakaal järgi riikide järjestuses 18. kohale, kõige enam oli kõrgtasest matemaatikaoskustega õpilasi Shanghai (55,4%) ja Singapuris (40%). Euroopas olid neid õpilasi kõige enam Šveitsis (21,4%). Eestis oli matemaatikas kõrgeimaid tulemusi saavutanud õpilaste osakaal 14,6%. Ülevaade Eesti õpilaste tulemuste jaotusest saavutustasemad järgi on toodud joonisel 1.

3 PISA uuringus 5. ja 6. saavutustase.

Öpikäsituse muutmise vajadusele viitavad ka kaks PIAACi tulemust. Esiteks, Eesti inimeste läbivalt kehavad probleemilahendusoskused tehnoloogiarikkas keskkonnas, mis eriti selgelt ilmnevad vanemate ja kõrgharidusega inimeste puhul (vt joonis 2. ja 3.).

Teiseks asjaolu, et Eesti kõrgharidusega inimeste oskused, mis vahetult peale lõpetamist on teiste osalenud riikidega võrreldes keskmised või isegi üle selle, on kümmekond aastat hiljem alla keskmise. Ehkki tegemist on läbilõikeuuringuga, viitab see asjaolule, et õpitud oskusi ei kasutata vajalikult tööl või on need omandatud viisil, mis on liialt eksamikeskse ning reaalse eluga seostamata. Lõpliku vastust PIAACi tulemused ei anna, kuid probleemile siiski viitavad (vt joonis 4.).

Joonis 1. Õpilaste protsentuaalne jaotus saavutustasemeti kolmes kirjaoskuses, %. Allikas: PISA 2012.


Joonis 4. Äsja- ja varemlõpetanud kõrgharidusega inimeste funktsionaalne lugemisoskus (kuni 40-aastased).

Õpetajad ja õppeasutuste juhid

Ühiskonnas ja õpilaste arvudes toimunud ja toimuvad muudatused ei jätta puudutamata ka õpetaja ja haridusasutuse juhi ametit. Arutelude fookus on õpetajakutse, õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu võimalused, väärilise töötasu maksmine ning õpetaja ja haridusasutuse juhi ametliku väärtustamine.

Õpetajate arv. 2013/14. õppeaastal töötab EHIS-e võimaliku tallente (seisuga 10.11.2013) kohaselt Eesti üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ning koolielutest lasteaastustes kokku 23 753 õpetajat⁵, neist

⁴ EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem.
⁵ Õpetaja on arvestatud õpetajate koguarvu sisse ühekordselt (näiteks kui õpetaja töötab nii üldhariduskoolis kui kutseõppeasutuses, siis õpetajate koguarvus kajastub ta ühe korra).
Üldhariduskooldes 14 2266 øpetajat 11 739 øpetaja ametikohal7, kutseõppeasutustes 2 129 øpetajat 14278 øpetaja ametikohal ning koolieelsetes lasteasutustes 7 869 øpetajat9 7 500 øpetaja ametikohal (vt tabel 2.1.).

**Tabel 1.** Õpetajate ja ametikohtade arv haridusasutustüübiti õppeaastal 2013/2014.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kooli tüüp</th>
<th>Õpetajate arv</th>
<th>Ametikohtade arv</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Koolieeline lasteasutus</td>
<td>7 869</td>
<td>7 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Üldhariduskool</td>
<td>14 226</td>
<td>11 739</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutseõppeasutus</td>
<td>2 129</td>
<td>1 427</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku</td>
<td>23 75310</td>
<td>20 666</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Õpetajate sooline jaotus** üldharidus- ja kutsekoolides näitab, et øpetajaskonnast moodustavad jätkuvalt valdavat enamuse naised. 2013/14. õa-l töötab üldhariduskoolides 2 011 meesõpetajat, mis moodustab kõigist üldhariduskooldide øpetajatest 14,1%. Võrreldes eelneva, 2012/13. õa-ga on meesõpetajate osakaal langenud 0,2%. Ka kutseõppeasutustes on meesõpetajate arv vähenedenud – 2012/13. õa-l töötas kutseõppeasutustes øpetajana 795 meest (36,1%), 2013/14. õa-l – 754 meest (35,4%). Võrreldes eelmise õppeaastaga, on koolieelsetes lasteasutustes meesõpetajate osakaal püsivad muutumata marginaalse 0,5% tasemel (vt tabel 2).

**Tabel 2.** Meesõpetajate osakaal haridusasutustüübiti õppeaastal 2013/2014.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kooli tüüp</th>
<th>Õpetajate arv kokku</th>
<th>Meesõpetajate arv</th>
<th>Meesõpetajate osakaal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Koolieeline lasteasutus</td>
<td>7 869</td>
<td>42</td>
<td>0,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Üldhariduskool</td>
<td>14 226</td>
<td>2 011</td>
<td>14,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutseõppeasutus</td>
<td>2 129</td>
<td>754</td>
<td>35,4%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Õpetajate vanuseline koosseis.** Üks tähtsaim õpetajate vanuselise koosseisu indikaator on 30-aastaste ja nooremate øpetajate osakaal üldhariduskooldes (vt joonis 5.). Õppeaastatel 2008/09–2011/12 vähenes noorte (st, kuni 30-aastaste) øpetajate arv üldhariduskooldes 201 noore õpetaja võrra ehk noorte øpetajate osakaal üldhariduskooldes langes 11,4%-lt 10,3%-ni. Kolmel viimasel õppeaastal on aga noorte øpetajate arv üldhariduskooldes jäänud 2011/12. õa tasemel ehh noorte øpetajate arvu vähemine on pidurdunud. Õppeaastatel 2008/09–2011/12 langes noorte øpetajate arv ka

6 Üldhariduskooldide øpetajate hulka on arvestatud Tallinna Balletikooli üldharidusklasside øpetajad.
7 Õpetaja, klassiõpetaja ja õpibüürühma øpetaja ametikohal töötavate isikute puhul kujuneb õpetaja ametikohade arv lepingujärgse koormuse alusel või õpetaja poolt näidatud antud õpetamise arvu jagamisel 21-ga, kui õpetajale ei ole andmebaasi sisestatud lepingujärgset koormust. Kui tund on annanud öppenik, õpialajuhataja, sotsiaalpedagoog, eripedagoog või koolipsühholoog, kui õpetajale ei ole andmebaasi sisestatud lepingujärgset koormust. Kui tund on annanud öppenik, õpialajuhataja, sotsiaalpedagoog, eripedagoog või koolipsühholoog,.
8 Üldharidusainete øpetajate hulka on arvestatud Tallinna Balletikooli üldharidusklasside øpetajad.
10 Loe kommentaari nr 10.


Õpetajakoolituse ja kasvatuseaduse õppesuunal õppimine ning õpetajana tööle asumine. Õpetajate vanuseline struktuur näitab, et noorte õpetajate arv oluliselt ei kasva. Õpetajate järelkasvule mõeldes on oluline, et eelkõige tublimad üldhariduskoolides õpetajat jättaksid oma haridusette õpetajakoolituse ja kasvatuseaduste õppesuunal. Õpetajamaeti maine parendamiseks rõhutatakse elukestva õppe strateegias, et õpetaja palk peab olema konkurentsivõimeline ning töökorraldus selline, et õpetajana ja koolijuha töötamine oleks ühiskonnas auasi, köitev valik parimatele. See toetab õpetajahariduse määratlemist ülikoolides prioriteetse ja arendamist vajavat valdkonda.


Õpetajaks värbamist toetab edukalt käivitusned noore õpetaja lähtetoetuse programm, mille raames makstakse esimest korda tööle asuvale õpetajale toetust (v.a Tallinna ja Tartu koolidesse tööleasujad). Perioodil 09.2008–01.2014 on lähtetoetust makstud kokku 386 noorele õpetajale. Õpetajaks õppimise

11 Kokku hariduse valdkonna lõpetajate arv olememata õppesemest.

Suureks väljakutseks on õpetajakoolituse lõpetanute infotöötlusoskused (PIAACis mõõdetud funktionaalne lugemisoskus, matemaatiline kirjaoskus ja probleemilahendusoskus tehnoloogiirikkas keskkonnas), mis on nii rahusvahelises võrdluses kui võrreldes kõrghariduse teiste valdkondade lõpetajate vastavate oskustega ühed kehväemad (vt joonis 6.). Seega on õpetajate oskustele tõenäoline väärtustamine põõramine kindlasti vajalik, sh õpetajate ja meediatest muutmine võimekate noorte jaoks.


Kuigi enamiku haridusasutuste juhtide kvalifikatsioon vastab formaalsetele nõuetele, viitavad uuringud vajakajäätvistest kooli juhtimises. Tartu Ülikooli valmis koostöös haridusministeeriumiga 2011. aastal uuring „Üldharidus- ja kutsehariduskoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid“, mis toob välja, et koolide strateegiline, operatsiooniline ja individuaalne tulemuslikkuse juhtimine ei ole tasakaalustatud.

12 Munitsipaalkooli õpetaja keskmine brutokuupalk.
13 2013. a detsembri seisuga.
14 kehtivate lepingutega kooliühendus kokku seisuga 10.11.2013, v.a ajutiselt eemal viibijad (nt lapsehoolduspuhkusel olijad); üks direktor võib juhtida rohkem kui ühe õppeasutust (nt üldhariduskoolil ja lasteaial võib olla sama direktor – sellisel juhul kajastavad direktorid koguarvus ühekordselt).
15 Vt eelmist kommentaari.

Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus


17 Ibid, lk 332.
19 Inimarengu aruanne 2012/2013, lk 153.
Eeltoodu viitab ühest küljest oskuste ja hõive positiivsele seosele ning näitab, et enam kui pool Eesti hõivatutest on heade oskustega (oskuste 3., 4., 5. tase). Samas ei ole seos üheselt tõlgendatav: paremate oskustega inimesed on tõenäoliselt ka kõrgema hõivega, kuid samal ajal võib hõivatus olemasolevate oskustega sagadesama kasutamise tõttu aidata kaasa oskuste taseme säilimisele ja arenemisele. Lisaks ei saa märkamata jätta, et meil on ka suhteliselt suur madalate oskustega hõivatuid.

Tähelepanu tuleb pöörata ka heade oskustega inimeste kõrgele osakaalule töötute ja mitteaktiivsete hulgas: töötute hulgas on see näitaja keskmiselt 35% (absoluutusuuruses siiski suhteliselt väike, kuna töötute osakaal valimis tervikuna oli madal ja mitteaktiivsete hulgas 42%, mis viitab oskuste võimalikule raismismeile.

Haridusvalikud. Täiskasvanute töötuuruvalik on suuresti seotud teismeea haridusvalikutega, mis hakkavad alates põhikoolilõpetamisest mõjutama õppurite jagunemist kutse- ja üldkeskharidust pakkuvate õppeasutuste vahel (tabel 3). Põhikoolilõpetajate haridusvalik on üldkeskhariduse kasuks ning see trend on viimastel aastatel veelgi kasvanud – kui kuni 2009. aastani jätkas pärast põhihariduse omandamist kutsehariduse ca 30% lõpetajatest, siis 2013. a – 26,7%. Üldkeskhariduse omandanutest suundus samal aastal kõrghariduse vaid 12,4%, samal ajal kui kõrghariduse akadeemilisse õppesse läks 42,9% ja rakenduskõrgharidusse 15% üldkeskhariduse omandanud õppuritest. Mõnevõrra on kasvanud nende noorte osakaal, kes ei asu kohe samal aastal õpinguid (Eestis) jättama – kui 2010. a oli nende osakaal 24,3%, siis 2013. a andmete põhjal – 29,8%.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 3. Põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate (statsionaarne õpe, riiklik õppekava) haridusvalikud</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Põhikoolilõpetajate valikud</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jätkas üldhariduses</td>
<td>66,1%</td>
<td>71,5%</td>
<td>70,0%</td>
<td>69,1%</td>
<td>70,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Jätkas kutsehariduses</td>
<td>28,9%</td>
<td>25,5%</td>
<td>26,8%</td>
<td>28,0%</td>
<td>26,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ei jätkanud samal aastal õpinguid (Eestis)</td>
<td>3,0%</td>
<td>3,0%</td>
<td>3,2%</td>
<td>3,0%</td>
<td>3,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Gümnaasiumilõpetajate valikud</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jätkas kõrghariduses</td>
<td>67,3%</td>
<td>66,3%</td>
<td>62,3%</td>
<td>61,2%</td>
<td>57,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>sh akadeemiline õpe (% kõrghariduse tasemele õppima asunutest)</td>
<td>68,3%</td>
<td>71,6%</td>
<td>71,0%</td>
<td>71,2%</td>
<td>74,1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

21 Tabel kajastab ainult statsionaarsetõppes lõpetanuid.
### Tabel 1. Sh rakenduskõrgharidus (% kõrghariduse tasemele õppima asunutest)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31,7%</th>
<th>28,4%</th>
<th>29,0%</th>
<th>28,8%</th>
<th>25,9%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jätkas kutselahariduses</td>
<td>11,0%</td>
<td>9,4%</td>
<td>10,6%</td>
<td>10,9%</td>
<td>12,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ei jätkanud samal aastal õpinguid (Eestis)</td>
<td>21,8%</td>
<td>24,3%</td>
<td>27,1%</td>
<td>28,0%</td>
<td>29,8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on erinevate haridusvalikute tegemisel kriitilise tähtsusega. Kutse- ja üldkeskhariduses järjest eristuvad selgelt selle alusel, milliste hinnetega põhikooli lõpetatud. Kõrgema keskmise hindega põhihariduse lõpetajatest siirduvad vaga vähedes kutseõppesse (vt joonis 8.).

**Joonis 8.** Erinevaid haridusvalikuid langetanud õpilaste põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne 2013.a (%). Põhihariduse statsionaarne õppevorm, riiklik õppekava. Allikas: EHIS

Öppimine digiajastul


Eraldi probleemiks digivahendite laiemal kasutuselevõttul on õpetajate oskused. PIAACi uuringu järgi oli Eesti õpetajate funktsionaalse lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse tase osa lenud riikide võrdluses keskmine, probleemilahendusoskus tehnoloogiarikkas keskkonnas – alla keskmise. Hinnanguliselt vaid iga neljas õpetaja võiks olla valmis edukaks toimetulekuks tehnoloogiarikkas keskkonnas (2. ja 3. tase tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuses), mida on ligi kaks korda vähem kui osalenud riikides keskmiselt.

Oppes osaluse kasv ja tulemuslik rahastamine

Demograafiline prognoos näitab Eesti rahvastiku vananemist ning noorte osakaalu järk-järgult. Sündide arvu tõusu tulemusena viimastel aastatel on õpilaste koguarv lähiaastatel stabiliseerumas. Põhiharidust omandavate õpilaste arv kasvab, kuid samal ajal väheneb gümnaasiumiõpilaste arv.

Tulenevalt koolieadaste laste arvu vähememisest umbes 40% võrra 16 aasta taguse ajaga võrreldes ja viimaste aastakümnete linnastumisest on paljude maakoolide õpilaste arv kahanenud ning sellest tingitud rahastamisvajadusest seejuures oma tarbimist. 1997. aastaga on õpilaste arv statsionaarses õppevormis vähenunud 82 109 võrra, koolide arv 190 võrra, sealhulgas gümnaasiumiastmamikode arv 34 võrra. Šolelhus gümnaasiamihilaarv koolide arv 34 võrra.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Õppe-aasta</th>
<th>Õpetajate arv</th>
<th>Õpetaja ametikohtade arv</th>
<th>Õpilaste arv</th>
<th>Üldharidus-koolide arv</th>
<th>sh päevase õppega gümnaasiumide arv</th>
<th>Õpilaste arv õpetajaka kohta</th>
<th>Õpilaste arv õpetajaka kohta</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1997/98</td>
<td>16 880</td>
<td>11 984</td>
<td>224 086</td>
<td>741</td>
<td>236</td>
<td>18,7</td>
<td>13,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2000/01</td>
<td>18 278</td>
<td>14 050</td>
<td>218 555</td>
<td>703</td>
<td>241</td>
<td>15,6</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2006/07</td>
<td>15 183</td>
<td>13 003</td>
<td>170 994</td>
<td>601</td>
<td>236</td>
<td>13,2</td>
<td>11,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2009/10</td>
<td>14 701</td>
<td>12 203</td>
<td>149 641</td>
<td>575</td>
<td>226</td>
<td>12,3</td>
<td>10,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2012/13</td>
<td>14 203</td>
<td>11 882</td>
<td>140 945</td>
<td>548</td>
<td>214</td>
<td>11,9</td>
<td>9,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2013/14</td>
<td>14 226</td>
<td>11 739</td>
<td>140 467</td>
<td>556</td>
<td>202</td>
<td>12,0</td>
<td>9,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud) 20

**Paindlikud ja võrdsed võimalused alushariduse omandamiseks.** ELi hariduse ja koolituse strateegilises koostööprotsessis on eesmärk tagada 2020. aastaks alushariduses osalemise võimalus 95%-le eelkoolidest lastest. Laste individuaalse arengu esmase toetamise seisukohalt on oluline võimaldada lasteaiakohu kättesaadavus kõigile 1,5–aastastele kuni koolikohustusliku jõudvatele lastele, kes seda vajavad.

Kohalike omavalitsuste kõrralduse tulemused kohaselt soovitakse lasteaiakohu ligi 85%-le 1,5–3-aastastest lastest, kuid samas moodustavad sellesse vanusegruppi kuuluvad lapsed enamikuistle aastate järjekorras olevatest lastest. 1,5–3-aastaste laste osalemise aluseks on ELi hariduse ja koolituse strategilises koostööprotsessis 95% vastava earühma lastest.

ning EHISes registreeritud kooli õppekavad) ja täiendusõppeks (läiskasvanu- või osamaks ja jatkuõppeks (õppima asujatelt eeldatud nõutud tasemel erialast kompetentsust).

Nii on koolidel võimalus edaspidele paikuda senisest tunduvalt rohkem erinevaid ülikesis tasemeöppe õppekavu (alates ca 3 kuust) ning täiesti uue võimalusena ka keskhariduse ja kõrghariduse vahepealse õpetasemena määratletavat EKRI 5. taseme kutseõpet. See õppevõimalus on mõeldud eelkõige tippasemel oskustõttujate ning madalamast ja kesktasemest juhtimiskompetentsiga spetsialistide ettevalmistamiseks.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Õppeliik</th>
<th>2009/10</th>
<th>2010/11</th>
<th>2011/12</th>
<th>2012/13</th>
<th>2013/14*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kutsekeskharidusõpe</td>
<td>17 627</td>
<td>16 897</td>
<td>15 428</td>
<td>14 152</td>
<td>13 245</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutseõpe põhihariduse baasil</td>
<td>598</td>
<td>581</td>
<td>655</td>
<td>966</td>
<td>1005</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutseõpe keskhariduse baasil</td>
<td>9 718</td>
<td>10 180</td>
<td>10 597</td>
<td>10 633</td>
<td>11 077</td>
</tr>
<tr>
<td>Põhihariduse nõudeta kutseõpe</td>
<td>420</td>
<td>354</td>
<td>366</td>
<td>421</td>
<td>371</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku</td>
<td>28 363</td>
<td>28 012</td>
<td>27 046</td>
<td>26 172</td>
<td>25 699</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* viienda taseme kutseõppe esmaõppes õppis 2013/14. öa-l üks õpilane.

Viimastel aastatel on oluliselt tõusnud kutseõppes õppija keskmine vanus, sest on lisandunud õppijaid vanuses 20+, kes soovivad omandada kutse- või erialaseid oskusi ning seeläbi tõsta oma konkurentsivõimet tööturul. Kui 2009/10 öa oli üle 20-aastaste osakaal 37%, siis 2013/14. öa on see kasvanud 49,8%ile.


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kutsekeskharidusõpe</td>
<td>14,7</td>
<td>15,5</td>
<td>17,9</td>
<td>17,7</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutseõpe keskhariduse baasil</td>
<td>22,6</td>
<td>21,1</td>
<td>21,2</td>
<td>22,1</td>
<td>22,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutseõpe põhihariduse baasil</td>
<td>23,6</td>
<td>33,9</td>
<td>27,2</td>
<td>22,3</td>
<td>24,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Põhihariduse nõudeta kutseõpe</td>
<td>47,8</td>
<td>31,9</td>
<td>42,7</td>
<td>39,3</td>
<td>34,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Keskmine</td>
<td>17,9</td>
<td>18,1</td>
<td>19,5</td>
<td>19,8</td>
<td>20,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kutsehariduses loetakse katkestajaks isikut, kes enne katkestamist kuulus õppeasutuse õppurite nimekirja vähemalt 31 päeva. Katkestajate hulka ei loeta isikuid, kes 31 päeva jooksul pärast õpingute katkestamist ennistati või jätaksid õpingud sama õppeasutuse manterõsas õppekavaruühmas.

24 Kutsehariduses loetakse katkestajaks isikut, kes enne katkestamist kuulus õppeasutuse õppurite nimekirja vähemalt 31 päeva. Katkestajate hulka ei loeta isikuid, kes 31 päeva jooksul pärast õpingute katkestamist ennistati või jätaksid õpinguid sama õppeasutuse manterõsas õppekavaruühmas.
Olulisemad õppetöö katkestamise põhjused on järgmised:

- **Valed erialavalikud.** Õpilased ei ole piisavalt hästi kursis edasioppimise võimalustega, samuti puuduvad neil piisavad teadmised erialadest ja töömaailmast. Nii eelnevast kui oma võimete varelli hindamisest tulenevaks tekkiva teadmisesse õppima asudes valesid erialavalikuid.

- **Nõudmiste ja võimete mittevastavus.** Pärast põhikooli kutsuõppes õppima asuvate noorte keskmine õppejaotus on oluliselt madalam vahendses gümnaasiumisse astujatega ning puudulike teadmiste, õpiskyldise ja -motivatsiooni tõttu on kutsukeskhariduse omandamine paljudele üle jõu käiv (arvestades nende ettevalmistust).

- **Majanduslikud põhjused.** Kutsekoolis õppimine toob endaga kaasa suuremad kulutused õpilase perekonnale (majutuse, sõidu jm kulu). Töövõimaluse tekkides eelistatakse õpingute jätkamisele tööleasumist.

**Kõrghariduses osalemine.** Kõrghariduse tasele õppima asunute ja oma õpingutega eduka lõpunöör jõudnud tundegile koju käiv statistika toob välja järgnevad trendid. Viimasel viisikaastril on kõrghariduse astmele vastuvõetud arv aasta-aastaselt vähenedenud (vt joonis 9.). Vastuvõetute arvu muutus kõrghariduse esimesele astmele 25% on olnud koostöös rahvusvaheline üliõpilaste õppimisega statsionaarses õppes. Viimasel kõrghariduse esimesel astmel on statistilist statistikat 1976. aastast 2013. aastani. Kuna lähiaastatel on esimesel astmel õppejõudnud vähenenud ja vanematega osakaal kõrghariduse astmele vastuvõetute test on jäänud samale tasele, on tõenäoline vastuvõetud üliõpilaste arvu jätkuv vähenemine. Viimasel viisikaastril on pidevalt vähenedenud eelmisel kõrghariduse esimesel astmel lõpetanud üliõpilaste õppimise kõrghariduse tasele Eestis (2007/08. õa läks kohe edasi õppima 64,8%, 2013/14. õa 51,3%; päevases õppevormis lõpetanute puhul vastavalt 68,2% ja 57,9%).

**Joonis 9.** Kõrghariduse esimesele astmele vastuvõetute arv vanuserühmitest. Allikas: EHIS


25 Kõrghariduse esimesele astmele vastuvõtud sisaldab vastuvõttu rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe ning bakalaureuse- ja magistreõppe integreeritud õppe õpeavoode.
riigi õppeasutustes ja ElKis on kõigi vastuvõetute arv eelmise õppeaastaga värreldes vähenedud 11%, eraõppeasutustes 7%.


26 Kõrghariduse esimene aste hõlmab rakenduskõrgharidusõpet, bakalaureuseõpet ning bakalaureuse ja magistrõppe integreeritud õpet, II aste magistrõppeid ja III aste doktorõpet.

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud) 24
Kui vaadata õppeaasta jooksul kõrgharidusõpingute katkestajaid, siis katkestamissündmuste absoluutarv on viimase viie õppeaasta jooksul kõikunud vahemikus 9 423 (2008/09. õa) kuni 11 109 (2012/13. õa), katkestamissündmuste suhe õppijate arvu vastavalt 13,8% kuni 17,1%. Õpetest on katkestajaid viimastel aastatel enim olnud bakalaureuseõppes - 2012/13. õa-l 19%. Õppevaldkondadest on suhteliselt kõige enam katkestajaid loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (2012/13. õa 19,8%), suhteliselt kõige vähem on olnud katkestajaid tervise ja heaolu valdkonnas (9,4%). Rohkem oli katkestajaid meesüliõpilastest 2012/13. õa 20,8%; naistest 14,5%. 2012/13. õa oli üksteine, kes katkestamise hetkeks olid õppinud vähem kui kahendiaasta, 32%. 2012/13. õa jooksul kõrghariduse esimesel astmel (rakenduskõrgharidusõpe, bakalaureuseõpe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad) õpingud katkestanutest õpib 10.11.2013 seisuga samal kõrghariduse astmel 23,4% (sama õppeasutuses õppekavadel 10,7% ja teise õppeasutuses õppekavadel 12,7%).

Kõrgkoolidest väljalangevuse põhjused on suures osas samad, mis kutsehariduse puhul: tudengite vähene erialade ja töömaailma tundmine, vähesed oskused oma võimete adekvaatsete hindamiseks ja õpioskuste puudumine, mis viivad vaid enne palunulikut. Seetõttu on väljalangevuse vähendamiseks nii kutse- kui kõrgkoolidest oluline töö suhteliselt kõige enam katkestajaid edasiarendamise ning nende kättesaadavuse parandamine.

Rahvusvahelisimise mõjud. Kõrghariduse rahvusvahelisimise strateegia vahehindamise lõppraportini kohaselt on alates strateegia vastuvõtmisest suudetud Eesti kõrghariduse rahvusvaheliseks muutmiseks märkimisväärseid samme astud.

Hästi on käivitunud lühemaajalised mobiilsusmeetmed, mille raames Eesti kõrgkooli üliõpilane viibiv välismaal ja töömaailma tundmine, võsesid oskused omale võimele adekvaatsete hindamiseks ja õpioskuste puudumine, mis viivad vaid enne palunulikut. Seetõttu on väljalangevuse vähendamiseks nii kutse- kui kõrgkoolidest oluline töö suhteliselt kõige enam katkestajaid edasiarendamise ning nende kättesaadavuse parandamine.

Rahvusvahelisimise mõjud. Kõrghariduse rahvusvahelisimise strateegia vahehindamise lõppraportini kohaselt on alates strateegia vastuvõtmisest suudetud Eesti kõrghariduse rahvusvaheliseks muutmiseks märkimisväärseid samme astud.

Hästi on käivitunud lühemaajalised mobiilsusmeetmed, mille raames Eesti kõrgkooli üliõpilane viibiv välismaal ja töömaailma tundmine, võsesid oskused omale võimele adekvaatsete hindamiseks ja õpioskuste puudumine, mis viivad vaid enne palunulikut. Seetõttu on väljalangevuse vähendamiseks nii kutse- kui kõrgkoolidest oluline töö suhteliselt kõige enam katkestajaid edasiarendamise ning nende kättesaadavuse parandamine.


Õpilaste arvu prognoosi aluseks võttes on väljakutseks haridusvaldkonna pinnakasutuse vähendamine. Eestis kasutatakse üld-, kutse- ja kõrghariduse andmiseks kokku ligi 3,528 miljonit m² üldpinda. Kõige suuremat osa haridustaristust kasutatakse üldhariduse andmiseks, järgneb kõrg- ning kutseharidus (vt joonis 12.).

28 Sealhulgas on õppepind, spordihoonete, õpilaskodude ja ühismaja pind, abihooned ning õppetegevuseks otseselt mittevajalik pind.
Keskmiselt on üldharidust 29 omandaval õppuril koolis kasutada 14,7 m² üldpinda, kusjuures varieeruvus on kooliti suur. Kõrgharidusasutustes on õppuri kohta keskmiselt kasutada 14,3 m² ning kutsehariduses 19,9 m². Sealjuures on ligi pooltes õppeasutustes õppuri kohta üle 20 m² netopinda.

Eesoleval perioodil on väljakutseks haridusasutuste võrgu korrastamine ning õppeasutuste kasutuses oleva pinna jätku vähememine eelkõige mittevajaliku pinna arvelt, et taristu kasutus oleks võimalikult optimaalne. Üldhariduskoollide pinnakasutuse pikem eesmärk aastaks 2020 on viia kasutatav pind õppuri kohta ilma päikesesõda ning spordipaikadeta võimalikult 10 m² lähedale. Praegu vastab sellele kriiteriumile vaid alla kolmandiku üldhariduskoolidest.

2013. a. tegevuskava täitmise kokkuvõte hariduse valdkonnas

Eesmärk: Õpe on kõrgetasemeline ning igaüheel on võrdsed võimalused võime- ja huvikohaseks elukevaks õppeks.

Indikaatorid, mille sisu täideti
- Haridustee katkestajate (põiharidusega või madalama haridustasemega mitteõppivate noorte) osakaal 18-24-aastaste vanusegrupis oli 2013. a 9,7% (Eurostati andmed). See oli esimene aasta, kui süttase 10% ületati ning väga oluline on, et trend väheneb suunal jäätmaks.
- Kolmanda taseme haridusega inimeste osakaal 30-34-aastaste vanusegrupis tõusis 2013. a. 43,7%ni (Eurostat), mis ületas sõltusliku (40%) olulisel määral. 2012. a. naitaja oli 39,1%. Kuna indikaatori arvutamiseks kasutatakse andmeid kogutakse Tööjõu uriningu, siis tuleb tõhusalt panna, et valimi piiratuse tõttu võib aastati esineda võimalikult pikemaks ja kasutada kolme aasta libisevalt keskmiselt. Viimase 3 aasta keskmise on 41%.
- LTT (loodus- ja täppisteadused, tehnika, tootmine ning ehitus) erialade lõpetajate osakaal kõrghariduses oli 2013. a. 24,6%, sihttase oli 23%. LTT on oludast aastaid riiklikuks prioriteediks, mida muuhulgas arvestati ka riikliku koolitustellimuse (RKT) jagamisel. ESF programmide toel

---

29 Üldhariduskoollide all on välja toodud kõik üldharidusasutused, v.a hariduslike ja kasvatuslike erivajadustega laste koolid ning täiskasvanute üldkoolid.
on tegeletud algaja õppija toimetuleku toetamise ning katkestajate tagasitoomisega kõrgharidusöppesse (programm TULE). See on andnud tulemusi ning lõpetajate arv on vaiksem hakanud tõusma. IKTP programmid, IT akadeemia ning uued algatused (sh erialastpendiumite ja vajaduspõhiste õppeetutuste näol), peaksid anda sisendi lõpetajate osas paari aasta pärast.

Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata
- Alushariduses osalemine (vanuses 4. a. kuni koolini). 2013. a ose alushariduses sõltuvalt kasutatavast metodikast 94,7% (Eesti Statistikaamet e. ESA vana metoodika) või 90,8% (ESA uus metoodika) lastest vanuses 4. a. kuni koolini. Sihttasemeks oli püstitatud 95%. Alushariduses osalemine on tihealt seotud võimaluste loomisega alushariduses osalemiseks. Sisemigratsiooni tagajärjel on elanikkond (ja sealtk omakorda nooremad eagrupid) koondunud keskustesse või keskuste lähitugustesse, kus pole suudetud luua piisavaid võimalusi alushariduses osalemiseks.
- Noorte (30. a ja nooremad) õpetajate osakaal üldhariduskooldes oli 2013. a 10,3% ning on sellisena püsinud viimasel kolmel aastal. Sihttasemeks oli 12,5%. Noorte õpetajate vähesusele avaldab mõju nii koolivõrgu järglastel kokkutööpmumine kui ka vabade õpetaja ettevalmistust nõudvate töökohtade vähesus.

Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa eesmärkide/sihttasemete täitmisele
- 1. septembril 2013 alustas Tallinnas tegevust Euroopa Kool.
- 2013. aastal alustasid tegevust riigijõuavaminezid Jõgeval ja Haapsalus.
- 01.09.2013 hakkas kehtima uus kutseõppeasutuse seadus, kuus kehtestati rida olulisi uuendusi: uute kutsese õli kehtestamine (sh. 5. taseme kutsese ehk kutseseharidusõppe võimaluse loomine); Eesti kutsehariduse arvestuspunkti (EKAP) kasutuselevõtt, läbib vägilõupõhisuse printsiibri rakendamine, uue hindamissüsteemi kehtestamine jne.
- 2013. a. rakendus körghariduse rahastamist ja üliõpilaste tugisüsteemi hõlmav reform, mille eesmärk on tagada õigelap kütipääs, tösta körgharidussüsteemi kvaliteeti ning tulemuslikkust. Piloteerimisse faasis on elanikkon, kutsese ja õpilaste informeeritus kutseseharidusest kasvanud.
- 2013. a. rakendus körghariduse rahastamist ja üliõpilaste tugisüsteemi hõlmav reform, mille eesmärk on tagada õigelap kütipääs, tösta körgharidussüsteemi kvaliteeti ning tulemuslikkust. Piloteerimisse faasis on elanikkon, kutsese ja õpilaste informeeritus kutseseharidusest kasvanud.
- 2013. a. rakendus körghariduse rahastamist ja üliõpilaste tugisüsteemi hõlmav reform, mille eesmärk on tagada õigelap kütipääs, tösta körgharidussüsteemi kvaliteeti ning tulemuslikkust. Piloteerimisse faasis on elanikkon, kutsese ja õpilaste informeeritus kutseseharidusest kasvanud.

Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata
Täitmata tegevusi ei ole.

2013. a. tegevuskava täitmise kokkuvõte täiskasvanuhariduse valdkonnas

Eesmärk: Täiskasvanud õppijaid kaasavaks ja motiveerivaks elukestvaks õppeks võimaluste loomine

Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud) 27
Täiskasvanute (25-64. a.) osalemine elukestvas õppes oli 2013. a. 12,6% (Eurostat). Sihtasemeksis oli 13%, mis jäi küll saavutamata, kuid alles järgmistel aastatel on näha, kas selleaastane väike langus (2012. a. näitaja oli 12,9%) on kallutamas senist iga-aastast kasvutrendi.

Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulendid, mis aitasid enam kaasa eesmärkide/sihtasemete täitmisele:

- 2013. a. jättaksid tasuta koolitused ESF programmide „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” ja „Täiskasvanute koolitamine vabarahaduslike koolituskeskustes” raames, koolitati vastavalt 3 958 ja 1 375 õppijat. Programmi „KUTSE” raames õppis 15 kutsekoolis täiskasvanute tasemekoolituse õppegruppides 369 õppijat.
- Elukestva õppe järjepidev populariseerimine on taganud aktiivse huvi pakutavate koolituste vastu.
- Täienduskoolituse õppekavade arendamine, koolitajate koolitamine ja muud arendustegevused on kaasa aidanud täienduskoolituse kvaliteeti tõusule ning parandanud õppe vastavust õppija, tööturu ja ühiskonna vajadustele.
- Täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013 elluviimine on aidanud luua tingimusi õppijaid kaasavaks ja motiiveerivaks elukestvaks õppeks.

Kavandatud tegevuste vahetud tulendid, mis jäid täitmata:

- Rahastamismudelite ümberkorraldused programmis „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” olid ajamahukad ja suure administratiivkoormusega ning tingisid 2013. a. täienduskoolituse RKT esitamise planeeritust väiksemas mahus.
- Uue täiskasvanute koolituse seaduse määrust on nihkus aasta võrra kavandatust hilisemaks.

Tegevusvaldkond: teadus- ja arendustegevus

Eesti teaduse kõrge taseme ja mitmekesisuse kindlustamine

Eestist on saanud riik, kus viimasel kümnendil on teadus- ja arendustegevuse (TA) kogukulutuste kasv olunud kiireim Euroopas. Seejuures ületab ettevõtluse TA kogukulutuste kasv avaliku sektori TA kogukulutuste kasvuga ligi kaks korda, mis näitab, et riigi teaduskulutused on stimuleerinud teetööstuse struktuurimuutust.

TA maht on kasvanud kiiremini kui sisemajanduse maht. Eelkõige tänul erasestikku TA mahu kahekordistumisele töösid TA investeeringud 2011. aastal 2,37%-ni SKPst (avaliku sektori TA investeeringud kasvisid samal ajal 22%). See ületab EL keskmine erakoolituse RKT esitamise planeeritust väiksemas mahus.

TA maht on kasvanud kiiremini kui sisemajanduse maht. Eelkõige tänul erasestikku TA mahu kahekordistumisele töösid TA investeeringud 2011. aastal 2,37%-ni SKPst (avaliku sektori TA investeeringud kasvisid samal ajal 22%). See ületab EL keskmine erakoolituse RKT esitamise planeeritust väiksemas mahus.

Kuigi pärast TA kogukulutuste kasvu ühekordne iseloomuga investeeringute tõttu oli oodata korrektsiooni, siis 2012. aastal TA kogukulutused kasvad lähedal 2020. aastaks eesmärgiks seadust erasestikku TA osakaalud ja EL keskmine erasestikku TA intensiivsus on 2012. aastal 1,23% SKPst, mis moodustab 75% TA kogukulutused.32

Kuigi pärast TA kogukulutuste kasvu ühekordse iseloomuga investeeringute tõttu oli oodata korrektsiooni, siis 2012. aastal TA kogukulutused kasvad lähedal 2020. aastaks eesmärgiks seadust erasestikku TA osakaalud ja EL keskmine erasestikku TA intensiivsus on 2012. aastal 1,23% SKPst, mis moodustab 75% TA kogukulutused.32

31 Eesti Statistikaamet.
32 Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007−2013 "Teadmisstõpphine Eesti" täitmisele aastate kaupa saab ülevaate vastavatest aruanndetest, kus on toodud iga aasta olulisemad tegevused, arengud ja ülevaade statistikast.
33 Eesti Statistikaamet, pressiteade Nr 145, 03.12.2013.


Tööstus on TA tulemuslikkus: körgetasemeliste publikatsioonide arv ja nende mõjukus, samuti koostööpartnerite arv; paranenud on ülikoolide positsioon publitseerimise andmebaasides. Järgest on kasvanud Eesti teadlaste ja innovaatöörise oluline roll pesist tuginevate programmidest ja sellega seotud täiendavate rahaliste vahendite mah suurendades teadusliku toetuse väärtuse korra, loodud 2012. aastal juba 34% teadlaste kogukõrgusest.

Eesti teadlastega seotud kõrgetasemeliste publikatsioonide arv kasv on olnud kiire: kui EUL on keskmiselt kasvab aastane publikatsioonide arv 5,1% aastas, siis Eestil on vastav nõud 3,7%. Teadustöö kvaliteedi uuindamise nõud vaatleb Innovation Union Scoreboard publikatsioonide arvu 10% köige enam tsiteeritud publikatsiooni hulgas. Uues Eesti teadus-arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias aastateks 2014–2020 on seatud eesmärk jõuda 2020. aastaks täiendavate koostööpartnerite arv, kus 11% Eesti kõrgetasemeliste teadusartiklitest kuuluks 10% maailmas ning teaduslikku toetuse parandamiseks toetatud teadustöö (IV) hulka kuuluvate elanike osakaal tõusis aastas kasv Eestil 18,2% Euroopa Liidu 5,9% vastu, mis näitab Eesti mõjukuse kasvu teadusmaailmas.

Sarnaselt publikatsioonide arvu kasvuga on viimastel aastatel kasvanud ka Eesti ja partnerriikide koostöös valminud teaduspublikatsioonide arv. Kui kümme aastat tagasi valmisid koostöös puudub köigist publikatsioonidest, siis 2012. aastal on ühispublikatsioonide osakaal juba 58.5%. Olulisemateks koostööpartneriteks olid 2012. aastal Soome, Saksamaa, Ameerika Ühendriigid ja Inglismaa.

Tõuseb ka Eropa Patendiametile (EPO) esitatud patenditaotluse arv miljoni elaniku kohta. EU27 vastavast nõudjast (107,45 taotlust miljoni elaniku kohta) moodustas Eesti 2011. aastal esitatud EPO patenditaotluse arv juba üle kolmandiku (44,25) arvutatud põhjusel.

Alates Euroopa Liiduga liitumisest on märkimisvääärne osa ELi töukefondide toetusest tänu TA taristu, inimkapitali ja ettevõtluse arengusse. Jõudsalt on arenenud erinevate tasemite ja tihedusega (riiklik, institutsionaalne või uurimisgrupi tasand) seadmete ning teadusparatüürid, sisenenud ja laienenud on teaduse tippkeskuste värsked. TA rahvusvahelisest teed on nii teaduskansaliste koostöö ja rahvusvahelisest teaduslikkasest infrastruktuurist juurdepääs neile toetatud meetmed, jätaksid doktoriõpet ja teadlaste mobiilsust toetavate meetmed.

Struktuurivahendite programmiperioodi 2007–2013 strateegiline aruanne toob esile struktuurivahendite panuse Eesti kõrghariduse ja TA süsteemi arengusse, mõlemale valdkonnale seotud meetmed ning teadusparatüürid, sisenenud ja laienenud on teaduse tippkeskuste värsked. TA rahvusvahelisest teed on nii teaduskansaliste koostöö ja rahvusvahelisest teaduslikkasest infrastruktuurist juurdepääs toetatud meetmed, jätaksid doktoriõpet ja teadlaste mobiilsust toetavate meetmed.

Struktuurivahendite programmiperioodi 2007–2013 strateegiline aruanne toob esile struktuurivahendite panuse Eesti kõrghariduse ja TA süsteemi arengusse, mõlemale valdkonnale seotud meetmed ning teadusparatüürid, sisenenud ja laienenud on teaduse tippkeskuste värsked. TA rahvusvahelisest teed on nii teaduskansaliste koostöö ja rahvusvahelisest teaduslikkasest infrastruktuurist juurdepääs toetatud meetmed, jätaksid doktoriõpet ja teadlaste mobiilsust toetavate meetmed.

Struktuurivahendite programmiperioodi 2007–2013 strateegiline aruanne toob esile struktuurivahendite panuse Eesti kõrghariduse ja TA süsteemi arengusse, mõlemale valdkonnale seotud meetmed ning teadusparatüürid, sisenenud ja laienenud on teaduse tippkeskuste värsked. TA rahvusvahelisest teed on nii teaduskansaliste koostöö ja rahvusvahelisest teaduslikkasest infrastruktuurist juurdepääs toetatud meetmed, jätaksid doktoriõpet ja teadlaste mobiilsust toetavate meetmed.

34 Viimaste aastate Euroopa Liidu ja OECD TAI alaseid raporteid ja ülevaateid.
37 Viimased saadaval arved, IUS2013.
perioodi lõpuks saavutatud taseme ja kompetentsi säilitamiseks on üleminekumeetmeid vaja kavandada püsivatel alustel.


**Eesti teadus- ja arendustegevuse ühiskondliku ja majandusliku kasu suurendamine**


**Euroopa Komisjoni** 2013. aasta majanduskasvu analüüsis toonitatakse Eesti puhul vajadust investeerida haridusse, teadusesse ja innovatsiooni ning energiasses ning riigispetsiifilistes soovitustes soovitati Eestil TAI tegevusi senisest rohkem eelistada ning rahvusvahelisemaks muuta, samuti tugevad Thị terisektorit, kõrghariduse ja teadusasutuste koostööd.

Märkused ja soovitused oli väärtuslik materjal TAI strateegia ja rakendusplaani aastateks 2014–2020 koostamisel ning neid peetakse silmas ka riikide riiklike ja teadusasutuste koostöö tulevikus.

Eelmine TAI strateegia 2007–2013 nägi ette, et strateegia alusel käivitatakse järgmised teadus- ja arendusprogrammid:

- võttmetehnoologiate arendamiseks;
- sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks iga Eesti elaniku jaoks tähtsust omavates sotsiaal-majanduslikes valdkondades nagu nt eergeetika, riigikaitse ja julgeolek, tervishoid ja hoolekande, keskkonnakaitse, infoühiskond;
- Eesti rahvuskultuuri, keele, ajalo ja looduse ning Eesti riiklusega seotud uuringute järjepidevuse tagamiseks ja edendamiseks.

Sotsiaal-majanduslikest eesmärkidest lähtuvate ja võttmetehnoologiate arendamiseks ette nähtud riiklike programmide käivitamine ei läänud ladusalit. Üks olulisematest probleemidest oli vastutaja rolli ebaselgus...


Eesti osaluse ja nähtavuse suurendamine rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alases koostöös


Riigikogu kõitise alusel ehitati nii eelkõige isiklikke ja laboritevahelised kontaktid, rahastamisallikate konkurssidel võidetud projektide rahad. Nende kontaktide alusel moodustuvad ELi raamprogrammi projektide konsortsiümid. Väikest toetust edukatele projektidele on andnud ETAG.

Eesti on kasutusel osalev Eesti elu lahestamiseks kasutatud 242% ELi keskmisest (SKP andmed 2004). 39


---

38 The impact of the EU RTD FrameworkProgrammes on the UK, May 2010.
endi huvides tehtava teadustöö tarbeks teenitud vahenditest, vajalikud on tõukefondide välised, riigipoolsed täiendavad eelarvevahendid, mis on seni puudunud. Haridus- ja Teadusministeeriumi programm „Teaduse rahvusvahelisuse“ raames toimus ettevalmistustööd Eesti valikuteks rahvusvaheliste TA infrastruktuureka liitumisel. Lisaks algasid mitmed uued kahe- ja mitmevahelised rahvusvahelised teaduskoostöö vormid, loodi teaduskoordinaatoritöö ametikohad Sotsiaalministeeriumisse (SoM) ning Keskkonnaministeeriumisse, tööd alustas Eesti TAI esindus Brüsselis, kujundati Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise kava.


2013. a. tegevuskava täitmise kokkuvõte teaduse valdkonnas

Eesmärk: Teadus- ja arendustegevus on kvaliteetne ning jõuetundlik ning majandus teadusmahukas.

Indikaatorid, mille sihtasemede täideti

- T&A intensiivsus ehk teadus- ja arendustegevuse investeeringute tase SKPst oli 2012. a. 2,19%, mis ületas sihtasem (1,85%). Erasektori T&A intensiivsus oli 1,26%, mis samuti ületas püstitatud sihtasem – 0,92%. Aastatel 2007–2012 kasvas TA investeeringute kogumaks keskmiselt 17% aastas, seejuures erasektoris 20,7%. Eriti tähelepanuväärt on see tulemus arvestades samaaegset majanduskriisi.

Indikaatorid, mille sihtasemede jäid täitmata


Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa eesmärkide/ sihtasemete täitmisele

- Uue TAI strateegia koostamine ja heakskiitmine (sh nutika spetsialiseerumise protsessis osalemine). Kui senistes strateegiates on keskendutud eelkõige meie TAI võimekuse arendamisele, siis nüüdse strateegia seab eesmärgiks loodud potentsiaali kasutamise Eesti arengu ja majanduskevad laiendamisele. Prioriteetide seadmisel on aluseks uus, nutika
Tegevjuht

spetsialiseerumise metoodika. Et valdkonnaülene koordineerimine läheks sujuvamalt, on tehtud täpsustusi juhtimis- ja seireküsіmustes.

- Teaduskorralduse reformi elluviimine ja uute IUT/PUT instrumentide rakendamine. Teadusagentuur on käivitunud täies mahus, jätubk järk-järguline üleminek uutele rahastusinstrumentidele, mis on tekitanud elava diskussiooni teadusüldsuses ja ühiskonnas laiemalt, edukalt jättatakse rolli EL TA raamprogrammide kontakt-organisatsioonina (lõppenud 7. Raamprogrammis töid Eesti teadlased teiste riikidega konkreerides 2007-2013 sisse üle 80 mln euro täiendavaid vahendeid); edukalt jättuvad teaduse populariseerimise ja evalveerimise alased tegevused.

- Eesti huvides formulmeerimine ja esindamine Horisont2020 tingimuste läbirääkimistel on läinud edukalt, Eesti seisukohad on äratanud tähelepanu ja nii EK kui teiste riikide poolehoiu.


Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jääd täitmata
Täitmata tegevusi ei ole.

**Tegevusvaldkond: noored**


**Noore võimalused oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks**

Noorsootöö kättesaadavus on Eestis järjest paranenud – 2013/14. őa on avatud noortekeskuste arv kasvanud 237 ja huvikoolide arv 562 asutuseni (joonis 14). See tähendab, et tuhande noore kohta on 1,97 huvikooli ning 0,82 avatud noortekeskust.

---

40 Eesti Statistikaamet.

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud) 33

Samal ajal ei ole Eesti 215-st kohaliku omavalitsuse üksusest rohkem kui pooltes ühtegi EHISes registreeritud huvikooli. Nendes omavalitsustes elab 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 14% kõigist Eesti elanikest, kes on nooremad kui 18. a. Nendest viies omavalitsuses ei asu ka ühtegi üldhariduskooli (ja sellest lähtuvalt ei ole ka üldhariduskoolis organiseeritud huviringe), kuid samal ajal elab 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 0,2% kõigist kuni 18-aastastest noortest. Avatud noortekeskusi ei ole 68 KOVis. Võrreldes kohalike omavalitsuste (KOV) andmeid huvikoolide olemasolust kohta Siseministeeriumi tellitud KOVi üksuste võimekuse indeksi põhianalüüsi tulemustega, võib öelda, et KOVid, kus on huvikool, on indeksi põhjal oluliselt võimekamad kui need KOVid, kus huvikooli ei ole.


Avatud noortekeskuste mõjukusitluse põhjal selgub, et tegutsetakse väga erinevates tingimustes – kolmandik noortekeskusi tegutseb piirkonnas, kus on üle 1 000 noore, veerand aga piirkonnas, kus on alla 200 noore. Viidik noortekeskusi on kaanenud oma tööse kuni 100 noort, viidik aga üle 600 noore. Aastatel 2010–2012 avati küsitlusele vastanud noortekeskustes projekti raames kokku 100 uut huviringi. 55% küsitlusele vastanud noortekeskustest tööd välja, et projekti raames avatud huviringi tegevus toimub teemal, milles ei ole lähemates huvitegevust pakkuvates asutustes võimalik õpet saada, ning 12% noortekeskustest pakuvad huviringe piirkonnas, kus huvitegevust ei ole võimalik saada lähema 10 km raadiuses. Noortekeskuse tööelu tutvustavatesse tegevustesse kaasatud noorte hulgas olid noortekeskuste hinnangul suurimateks kasuajateks sotsiaalsete raskustega ja törjutud noored.

Programmi rakendamisega kasvas noorte üldine osalus noorte keskustes hinnanguliselt 10–50%, sh veerandis noorte keskustes – 20%.


2013/14. õppeaastal õpib huvikoolides 77 375 isikut, kellest 77% on 7–26-aastased. Teine oluline rühm on nooremad kui 7-aastased isikud – 20% kõigest huvikoolis õppivatest isikutest on nooremad kui 7-aastased.

7–26-aastaste õppivate isikute ja õppurile arv on aasta-aastalt kasvanud, samuti on kasvanud keskmine õppekavade arv ühe noore kohta (joonis 16).

---

42 Üks õppiv isik võib õppida mitmes huvikoolis ja mitmel õppekaval, üks õppur – üks õpisündmus.
Joonis 16. 7-26-aastased õppivad isikuid ning õppurid huvikoolides. Allikas: EHIS.

Lisaks huvikoolides õppimisele osaleb 2013/14. õppeaastal üldhariduskoolide huviringides 73 100 õpilast.


Noortelaagrites osales 2013. aastal 29 060 ning noortemalevates 4 510 noort.

**Noore tõrjutusrisk**

Laste ja noorte sotsiaalne tõrjutus toob kaasa sügava ja pikaajalise kahju noorte arengu võimalustele(44). Mõtlemisel arengu ja ühistegevuse võimalused ei ole noorte jaoks Eestis võrdsed. Lapsena või noorena tekkinud tõrjutuse mõju on aga kaugeleulatuv.


Eestis on suurenemas nende noorte arv, kes erinevatel põhjustel ei saa osa noorsootöö pakutavast võimalustest (huviharidus, noortekeskused ja noorteühingud) – st, nad ei saa säästlikult elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elua elu
lapse osalemist tasulistes tegevustes. Kuna uuringule vastanud vanemad on keskmisest kõrgemalt haritud (2011. aasta rahvaloenduse andmetel kuni 18-aastaste laste vanemate haridustaseme proporsioonidega võrreldes oli vastanute hulgas oluliselt vähem põhiharidusega vastanuid, oluliselt rohkem kutseharidusega vastanuid ning piisut rohkem kõrgharidusega vastanuid) ning ka keskmisest kõrgema sissetulekuga, siis tõenäoliselt ei kajasta uuringu tulemusid, kui suur osa lapsi tegelikult mitteformaalset haridusest majanduslikel põhjustel kõrvalte jääb.


Noore aktiivne osalus kogukonnas ja otsustes

Noore võimalused ja soov osaleda otsustes, mis nende elu ja ühiskonda puudutavad, on aluseks sidusa ühiskonna arengule Eestis. Osalemine enda ja ümbritseva elu korraldamises ja vabatahtlikus tegevuses loob baasi tugeva kodanikuühiskonna arengule, milles noored on sotsiaalsete muutuste aktiivne osapool. Osalest sõltub paljuski kuuluvustunne ja kaasatustajat, mis aitavad vältida vajadust ja soovi end radikaalselt väljendada või riigist lahkuda.


47 Vaatamislaste uuringus oli haridusest ja tööturust väljas noorte mitteosalemisest põhjustatud kõrgul arvutamiseks võetud aluseks 15–29-aastaste vanusgruppi, seepärast on seda siin ja edaspidi käsitletud Eesti noorsootöö seaduses sätestatud noore vanusevahemiku kõrval.
Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) andmetel tegutseb Eestis 17 üleriigilist riikliku toetusega noorteühendust. Igaühes neis on vähemalt 500 liiget ja iga ühing tegutseb vähemalt viies maakonnas. ENL koondab kokku 58 noorteühendust, milles osaleb ühtekokku üle 45 000 noore. 12 ühingus on üle 500 liikme, neljas jääb liikmete arv vahelemikku 100–500, üheksas ühingus on 25–100 noort ning kõige rohkem, kokku 17, on alla 25 liikmega ühinguid. ENL liikmeks olevad noorteühendused paiknevad enamjaolt Harju- (37 ühingut) ja Tartumaal (10 ühingut).

2013.a. tegevuskava täitmise kokkuvõte noorte valdkonnas

Eesmärk: Noortevaldkond on kvaliteetne ja jätkusuutlik ning kättesaadavad teenused tagavad noortele võimalused mitmekülgseks arenguks

Indikaatorid, mille sihtasemed täideti

Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa eesmärkide/sihtasemetel täitmisele
- Noorsootöö kvaliteedi ja noorsootöötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks viidi täiel määral ellu nimetatud tegevussuundades kavandatud tegevused ESF programmis „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“.
- Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi ühisprogrammis „Riskilapsed ja –noored“ käivitatati riikliku süsteemi analüüsi projekt (SOM), uuringud (JuM) ja esimesed taotlusvoorud (HTM; JuM).

Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata
Täitmata tegevusi ei ole.

Tegevusvaldkond: keel


Eesti keel emakeelena

PISA 2012. aasta tulemused näitavad võrdluses PISA 2009. aasta tulemustega, et kuigi funktsionaalse lugemioskuse tase on üldiselt paranenud, on Eestis jätkuvalt suhteliselt palju kesktasemega lugejaid (2.–4. tasemel – 82,6%; OECD keskmine – 73,7%) ning vähe tippe (5.–6. tasemel opilasi on 8,4% (see on ka OECD riikide keskmine; võrdluseks – nt Soomes on tippe 13,5%).

Peamiseks probleemiks on kujunenud funktsionaalse keeleoskuse ebarahuldav tase, väljakutseks on üleilmne ingliskelestumine. Inglise keele tugeva surve tõttu langeb eesti keele kasutus mitmetes valdkondades (pangandus, kõrgharidus, teadus jne), mis pikemas perspektiivis viib kasutajaskonna vähememiseni, oskussõnavara puudulikkusele ja sellest tulenevalt põhjendatud kasutada rikkalikumate võimalustega keelt. Eesti keele kasutuskõnn on ellu kutsutud mitmetest riiklikust programmidest (Eestikeeled kõrgkooliõpikud, Eestikeelne terminoloogia, Keeletehnoloogia-programm jne), mille põhieesmärk oli Eesti keele positsiooni tugevdamine nii eriala- kui digirakenduskeelena.

Eesti keel väljaspool Eestit


Lisaks akadeemilisele õppele toetatakse keeleõpet eestlaste kogukondades mitmetes riikides asuvates üldharidus- ja pühapäevakoolides, seltsides, lasteaedades, mudilasringides ning keelekursustel. HTM on koostöös Eesti Instituudiga saatnud õppematerjale nii välismaal eesti keelt ja/või eesti keele õpetavatele koolidele kui ka ülikoolidele. Ülevaade eesti keele õppijate arvust välismaal on toodud järgmises tabelis.

**Tabel 7.** Eesti keele õppurid väljaspool Eestit 2010/11.–2013/14. õpeaastal. Allikas: HTM

<table>
<thead>
<tr>
<th>Välismaal eesti keelt õpetavate üldharidus- ja pühapäevakoolide, seltside, lasteaedade, mudilasringide ning keelekursustel arv</th>
<th>2010/11</th>
<th>2011/12</th>
<th>2012/13</th>
<th>2013/14</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Välismaal eesti keelt õppivate laste arv</td>
<td>1600</td>
<td>2050</td>
<td>2700</td>
<td>3224</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tegevyhju (digitaalselt allkirjastatud) 39


Tabel: Eesti keelt õpetavate väliskõrgkoolide arv

<table>
<thead>
<tr>
<th>Väliskõrgkoolides eesti keelt õppivate üliõpilaste arv</th>
<th>720</th>
<th>760</th>
<th>860</th>
<th>960</th>
</tr>
</thead>
</table>

50 Hajaestlane – väliseestlane, kes ei ole väliseesti kogukonnas.
51 Eksamite tegemise võimalused on reguleeritud haridus- ja teadusministri määrusega „Tasemetööde ning põhikooli ja gümmaasiumi lõpeksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpeksamite ja riieeksamite tulemuste analüüsümise tingimused ja kord“. 

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud) 40

Põhikoolis eestikeelsete õppus osalevate eesti keelest erineva emakeelega õpilaste osatähtsus vähehaaval suurenemine (2005/06. õppeaastast alates on see kasvanud 7% võrra) võiks lisaks üldisele 15-30-aastaste keskmisest paremale eesti keele oskusele panustada ka 10-14-aastaste eesti keele oskuse paranemisse (vt joonis 19).

**Joonis 20.** Eesti keele tasemeeksami sooritanute osatahtsus eksamil käinutest. Allikas: HTM

**Võõrkeeled (mitmekeelsus) Eestis**


**Joonis 21.** Esimest võõrkeelt õppivate õpilaste osatahtsus kõigist sama klassi õpilastest. Allikas: EHIS.

Eesti haridussüsteem on õpitavate võõrkeelte arvu poolest ELis esimeste hulgas. Rohkem kui kahte kodukeelest erinevat keelt oskavate inimeste osakaal on Eestis stabiilselt kasvanud, samas kui ainult kodukeelset kõnelevate inimeste hulk on järjest vähenenud (vt joonis 22).


Eesti võõrkeelestrateegias (2009–2015) on arvestatud nii Euroopa oluliste institutsioonide seatud eesmärkidega ning tegevussuundudega kui ka Eesti õigusaktidega (seadus, strateegiate jt dokumentidega). Strateegias on seatud eesmärgiks tõsta Eesti elanike motivatsiooni õppida erinevaid keel, et valdav osa elanikonnast ösaks vähemalt kahte võõrkeelt; mitmekesistada võõrkeelte õppimise võimalusi õppliside, õpikohtade ja keelte valiku osas; parandada keeleõppe kvaliteeti nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduses; tagada eri sihtrühmadele sobiva õppematerjali kättesaadavus; kindlustada keeleõpetajate koolituse kvaliteet ja parandada ühiskonnas keeleõpetajate mainet ning luua nüüdisaegne ja tõhus keeleoskuse tunnustamise süsteem.

2013. a. tegevuskava täitmise kokkuvõte keele valdkonnas

Eesmärk: Eesti keel on pidevalt arenev kultuurkeel ja Eestis väärtustatakse mitmekeelset

Indikaatorid, mille sihttased või täidetud

Indikaatorid, mille sihttased jäid täitmata
- Eesti keele tasemeeksami sooritanute osakaal 53,9% (2013. a.) jäi küll alla sihttase, milleks oli 55%, kuid on viimasel paaril aastal tõusnud (võrreldes eelmise aastaga 0,6 protsendipunkt votta). Tegemist ongi kõrge eesmärgiga, mille saavutamiseks on oluline tõsta täiskasvanutele mõeldud keeleõppe kvaliteeti.

Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa eesmärkide/ sihttase tõitmisele
- 2013. a. ilmus „Eestikeelsest kõrgkooliõpikute” programmiga toel 11 eestikeelsest kõrgkooliõpikut, terminoloogiaprogrammi toel ilmusid „Haridusleksikon” ja „Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat”, mis on kättesaadavad ka elektrooniliselt.


Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata
Täitmata tegevusi ei ole.

Tegevusvaldkond: arhiivindus


Rahvusarhiivi kasutuses on kokkusittum häid Tallinnas, Tartus, Rakveres, Valgas, Kuressaares ja Haapsalus, kus 2013. aastal läpiti 888 534 säilikut, s.h 9,5 miljonit meetrit filmidokumente ja 8 235 nemist helisalvestisi. Digidokumente (valdavalt digiteeritud tagatiskoopiad) säilitatakse 345 terabaidis. Nõuetekohastest tingimustest asub 55% Rahvusarhiivi tervikkollektioonist.

Arhiiviseaduse kohaselt valib Rahvusarhiivi hindamise teel välja need avalikke ülesandeid täitvad asutused ja isikud, kelle tegevuse käigus võib tekkida arhiiviväärtusega dokumente. 2014. aasta alguse seisuga oli selliseid asutusi 756 (asutuste arv muutub reaalajas vastavalt sellele, kuidas avaliku sektorit ümber kujundatakse). Nimetatud asutuste loodud dokumentatsioonist on arhiiviväärtuslik osa välja selgitatud 78,2%-s asutustest.


Rahvusarhiiv jätakab osalust mitmetes rahvusvahelistes arhiiviprojektides. Uusim neist, E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation) on 16 partnersasutusega europrojekt, mille lõptulemusena tõötatakse välja üle-europaline digidokumendi ja andmebaaside arhiveerimise metodoloogia ja lahendusi. Projekti tulemusena saab Eesti rakendada teiste riikide parimaid digitaalse arhiveerimise põhimõtteid ning laiendada Eestis väljatõötatud digitaalse arhiveerimise lahenduste kasutatavust teistes riikides. Jätkatakse osalemist projektis APEx (Archives Europe network of eXcellence), mille eesmärk on Euroopa arhiiviportal (archivesportaleurope.net) arendamine ja arhiivikirjelduste lisamine, ning Eesti-Rootsi-Islandi arhiivide ühisprojekti YEAH (You! Enhance Access to History), mis tegeleb avalikeid ja ühisloome põhimõtetega arhivistuses ning valmistab ette vastavat tarkvararakendust.

Rahvusarhiivi 2015. aasta tegevusprioriteet on Rahvusarhiivi andmekogudes oleva info publitseerimine nelja tärni avaldametena, mis tõenäoliselt lisab hoogu kasutusumbri kasvamisele ja arhiivi rolli avaturval, nii meie oma ühiskonnas kui ka globaalselt.

**2013. a. tegevuskava täitmise kokkuvõte arhiivinduse valdkonnas**

**Eesmärk:** Tagada ühiskonna kirjaliku mälu säilimine ja kasutatavus praegustele ja tulevastele põlvkondadele ning kindlustada ühtlasi kodanike põhiõiguste ja kohustuste kaitse

**Indikaatorid, mille sihttasemed täideti**
- Arhiivimoodustajate (kokku 793 asutust) arvuks, kelle põhitegevuse dokumendid on hinnatud, planeeriti 600 asutust. Tegelik saavutustase oli 626 asutust. Suurema taseme saavutamist võimaldav 2012. aastast jõustumud uus arhiiviseadus.
- Nõuetekohastades hoidlates säilitatavate arhivaalide osakaal Rahvusarhiivis planeeriti kasvama (varasemalt 54%). Tegelik saavutustase oli 55%. Minimaalne muutus oli tingitud väikeste koguste arhivaalide ümberkolimisest nõuetekohasele arhiivipinnale.
- Arhivaalide kätte saadavuse võrra oli planeeritud kasvama (2012. aastal 9,5 milj kujutist). Tegelik saavutustase oli 10,6 milj kujutist, mille põhjustas plaaniline massdigiteerimine.
- Virtuaalse uuendusala kütastuse arv planeeriti kasvama (2012. aastal 1,2 milj kütastust). Tegelik saavutustase oli 1,4 milj. kütastust. Tulemuseline on kaasa aidanud Rahvusarhiivi digitaalse sisuteenuse hulga pidev suurenemine.
- Rahvusarhiivi teaduspublikatsioonide arvus planeeriti 7 publikatsiooni. Tegelik saavutustase oli planeerituna samaväärne, kuna nende ilmumine toimus plaanipärast.

**Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata**

**Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa eesmärkide/sihtasemete täitmisele**
- Rahvusarhiivi uue peahoone arhitektuurikonkursi võitjaks kulutati 3. mail 2013 väärtlustyö „a4”, autoriks AB Asum OÜ. Sõlmitud on projekteerimisleping Riigi Kinnisvara AS-i ja võitnud arhitektuuribüroo vahel, koostatud on ruumiprogramm ja täpsustatud eeskirjade projekt. Loodud on eeldused Tartu arhiivihoone valmistuse ja parandamiseks ning asutustes hoiutav oluline arhivaalide vastuvõtukoop Rahvusarhiivi.
- Juurdepääsus infostükite valmistamise Rahvusarhiivi on loodud täisfunktionaalsel digitaalarhivaal. Sellane on tagatud Rahvusarhiivi võimekus kasutada täisfunktionaalsel digitaalarhivaal ning pakkuda nendele juurdepääsust. Hetkeseisuga on Rahvusarhiivi valmis vastu võtmme asutustest arhiiviväärtuslikke digitaaldokumeente.

**Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata**
Täitmata tegevusi ei ole.
Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tähtsamatest majandusnäitajatest (tuhandetes eurodes)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Bilans</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Värad majandusastast lõpu seisuga</td>
<td>429 884</td>
<td>412 952</td>
<td>427 392</td>
<td>380 381</td>
<td>307 249</td>
<td>327 367</td>
</tr>
<tr>
<td>Käibevara</td>
<td>55 880</td>
<td>38 796</td>
<td>93 667</td>
<td>80 503</td>
<td>35 364</td>
<td>34 749</td>
</tr>
<tr>
<td>Põhivara</td>
<td>374 004</td>
<td>374 156</td>
<td>333 725</td>
<td>299 878</td>
<td>271 885</td>
<td>292 618</td>
</tr>
<tr>
<td>Kohustused majandusastast lõpu seisuga</td>
<td>51 378</td>
<td>35 782</td>
<td>44 057</td>
<td>30 879</td>
<td>0</td>
<td>19 490</td>
</tr>
<tr>
<td>Lühiajalised kohustused</td>
<td>26 512</td>
<td>25 340</td>
<td>34 595</td>
<td>26 176</td>
<td>0</td>
<td>18 617</td>
</tr>
<tr>
<td>Pikaajalised kohustused</td>
<td>24 866</td>
<td>10 442</td>
<td>9 462</td>
<td>4 703</td>
<td>0</td>
<td>873</td>
</tr>
<tr>
<td>Riigieelarvesse kuuluv netovara majandusastast lõpu seisuga</td>
<td>378 506</td>
<td>377 170</td>
<td>383 335</td>
<td>349 502</td>
<td>287 759</td>
<td>307 877</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tulemiaruande näitajad</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tegevustulud</td>
<td>54 615</td>
<td>121 340</td>
<td>92 899</td>
<td>64 409</td>
<td>0</td>
<td>48 315</td>
</tr>
<tr>
<td>Tegevuskulud</td>
<td>-380 954</td>
<td>-376 927</td>
<td>-374 357</td>
<td>-331 882</td>
<td>-364 254</td>
<td>385 730</td>
</tr>
<tr>
<td>Finantstulud ja -kulud</td>
<td>-421</td>
<td>3 231</td>
<td>3 113</td>
<td>3 699</td>
<td>0</td>
<td>2 274</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Muud näitajad</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Töötajate keskmine arv</td>
<td>5 237,9</td>
<td>5 399</td>
<td>5 425,36</td>
<td>5 455,86</td>
<td>0</td>
<td>5 530,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Asutuste arv</td>
<td>77</td>
<td>79</td>
<td>76</td>
<td>76</td>
<td>0</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Eelarve ja selle täitmise näitajad</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eelarve tulude maht</td>
<td>171 568</td>
<td>200 496</td>
<td>184 270</td>
<td>162 776</td>
<td>0</td>
<td>98 536</td>
</tr>
<tr>
<td>Tulude eelarve täitmine</td>
<td>171 744</td>
<td>200 894</td>
<td>184 545</td>
<td>163 622</td>
<td>0</td>
<td>99 767</td>
</tr>
<tr>
<td>Eelarve kulude maht</td>
<td>592 112</td>
<td>546 990</td>
<td>519 077</td>
<td>493 417</td>
<td>0</td>
<td>416 638</td>
</tr>
<tr>
<td>Kulude eelarve täitmine</td>
<td>528 424</td>
<td>477 045</td>
<td>496 868</td>
<td>472 764</td>
<td>0</td>
<td>398 193</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finantseerimistehingute maht</strong></td>
<td>297</td>
<td>767</td>
<td>594</td>
<td>167</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finantseerimistehingute täitmine</strong></td>
<td>915</td>
<td>1 277</td>
<td>617</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>86</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aastaruande koostamise perioodil toiminud olulised sündmused, mis ei kajastu aruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi

HTMi kässeleva ja järgnevate aastate eesmärkide saavutamist mõjutab oluliselt Euroopa majanduskasvu aeglustumine ning Eesti majanduskasvu prognooside madal tase.
Asutuse juhi hinnang sisekontrollisüsteemi kohta

Riigiraamatupidamiskohustuslase juhina on mul kohustus tagada sisekontrollisüsteemi loomine ja rakendamine ning selle tulemuslik toimimine ministeeriumis ja valitsemisala asutustes.

Sisekontrollisüsteemi eesmärk on toetada asutuse eesmärkide saavutamist ning tagada:

- õigusaktidest kinnipidamine,
- vara kaitstust raiskamisest, ebaspetsiast kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnastest tingitud haju eest,
- asutuse tegevuse olutarbekus asutuse ülesannete täitmisel ning
- asutuse tegevusest tõe, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamine ja avaldamine.

Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb siseauditi juhi arvamusel ja juhtkonna tööl, välisaudiitorite ja välise hindajate (sh Riigикontrolli, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kontrollikoja) arvamustel. Sisekontrollisüsteemile hinnangu andmisel tuginen COSO sisekontrolli raamistikule, mida täiendasid ministeeriumi siseauditosakonna ja väliste kindlustandvate teenuste pakkujate auditid ja ekspertarvamused.

Ministri hindan haridus- ja teadusministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala sisekontrollisüsteemi:

tulemuslikuks (mõjusaks):
  - finantsraamatupidamise korralduse, finantsaruannete kaudu õige ja õiglase tulemuse saamise osas ministeeriumist ja tema valitsemisala tegevusest;
parandamist vajavaks:
  - organisatsiooni liikmete ja juhtkonna teostatava jooksva seire ja selle dokumenteerimise osas;
  - riigieelarveliste eraldiste andmise ning kasutamise osas;
  - riigihangete läbiviimise osas.
Oluliselt parandamist vajab:
  - sisekontrollisüsteemi kriteeriumite kehtestamine ja kontrollimeetmete kirjeldamine;
  - organisatsiooni põhiprotsesside teadvustamine ja kirjeldamine;
  - töökorraldust käsitlevate sisemiste juhendite ja kordade ajakohastamine, dokumentide dokumendihaldusüüsteemist leitavuse tagamine;
  - osakondade põhimääruste ja töötajate ametijuhendite uuendamine;
  - riskide juhtimine.

Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditi korraldamisel

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM), tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste sisekontrolli süsteemi toimimise, selle tõhususe ja õigusaktidele vastavuse hindamiseks ja analüüsimiseks, tööfondidega seotud auditite läbiviimiseks ning siseauditi alase tegevuse koordineerimiseks ministeeriumi valitsemisalas on ministeeriumi struktuurüksusena loodud siseauditosakond.


31. detsembri 2013. aasta seisuga oli osakonna koosseisus kolm auditijuhti, kuus siseaudiitorit ja osakonna asejuhataja, kelle tööülesanded on määratud ametijuhendites.
HTMi siseauditoritele on tagatud tööks vajalikud tingimused, ligipääs tööks vajalikule informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst.

Ministeeriumi siseauditiosakond teostas aruandeaastal 11 auditit, millest 4 allkirjastati 2014. aastal.

Peale auditite tegemise täitsid ministeeriumi siseauditiorid ka muid ülesandeid, mis olid vajalikud siseauditialase töö tõhustamiseks või uute auditteemade leidmiseks. Nii näiteks muu hulgas:

- viidi läbi siseauditiosakonna sisemine hindamine;
- osaleti Eesti Mereakadeemia teenistusliku järelevalve protsessis;
- nõustati ministeeriumi juhtkonda erinevatel teemadel.

Siseauditiosakonna väline hindamine on kavas teostada 2014. aastal.
Ülevaade riigi raamatupidamiskohustuslase valitsemisalas või valitseva mõju all olevate äriühingute, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, sihtasutuste ja muude isikute kohta

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud (AÕJI)

- Tartu Ülikool,
- Tallinna Ülikool,
- Tallinna Tehnikaülikool,
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia,
- Eesti Kunstiakademia,
- Eesti Maaülikool,
- Eesti Teaduste Akadeemia,
- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.

Kõik ülainimetatud avalik-õiguslikud juriidilised isikud on iseseisvad ja autonoomsed. HTM teostab nende üle riikliku järellevaali ja riik toetab nende tegevust „Riigieelarve seaduse” ja teiste õigusaktide alusel.

Sihtasutused

- Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA), asutajad Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, AS Eesti Telekom ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, riigil on valitsev mõju. Seoses hariduse ja teaduse IKT valdkonna struktuuride ja juhtimise konsolideerimisega Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas, ühinesid 2013. aastal Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusega (EITSA) seni eraldi tegutsenud Tigrihüpje Sihtasutus ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet). Alates 01.05.2013 kannab ühendasutus nime Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on EITSA õigusjärglane;
- Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAG), asutaja Haridus- ja Teadusministeerium kui Eesti Vabariigi volitatud esindaja, riigil on valitsev mõju;
- Sihtasutus Archimedes, asutaja Haridus- ja Teadusministeerium kui Eesti Vabariigi volitatud esindaja, riigil on valitsev mõju;
- Elukeste Öppe Arendamise Sihtasutus Innove, asutaja Haridus- ja Teadusministeerium kui Eesti Vabariigi volitatud esindaja, riigil on valitsev mõju;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus, asutajad Haridus- ja Teadusministeerium kui Eesti Vabariigi volitatud esindaja, Eesti Olümpiakomitee; riigipoolne asutajaõiguste teostaja on Haridus- ja Teadusministeerium, riigil on valitsev mõju;
- Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa, asutajad Haridus- ja Teadusministeerium kui Eesti Vabariigi volitatud esindaja, Tartu liin, Tartu Ülikool; riigipoolne asutajaõiguste teostaja on Haridus- ja Teadusministeerium, riigil on valitsev mõju.
Ülevaade avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja sihtasutuste tähtsamatest majandusnäitajatest (tuhandetes eurodes)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Tartu Ülikool</th>
<th>Tallinna Ülikool</th>
<th>Tallinnatehnikaülikool</th>
<th>Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia</th>
<th>Eesti Kunstekaide</th>
<th>Eesti Maailmukool</th>
<th>Eesti Teaduste Akadeemia</th>
<th>Kaarmaliste ja Bioloogia Füüsika Instituut</th>
<th>HITSA</th>
<th>ETAG</th>
<th>SA Archimedes</th>
<th>SA Inno-e</th>
<th>SA Kutsikoda</th>
<th>SA HAA</th>
<th>Sportlikuõhuteenuste ja -teabe sihtasutus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tegevuskulud</td>
<td>173 965</td>
<td>36 920</td>
<td>91 367</td>
<td>7 997</td>
<td>34 115</td>
<td>1 953</td>
<td>4 226</td>
<td>11 587</td>
<td>20 389</td>
<td>122 075</td>
<td>46 922</td>
<td>880</td>
<td>638</td>
<td>3 230</td>
<td>2013</td>
</tr>
<tr>
<td>Finantskulu ja -</td>
<td>-155</td>
<td>-126</td>
<td>-27</td>
<td>4</td>
<td>-383</td>
<td>-130</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aasta tulem</td>
<td>20 026</td>
<td>-3 173</td>
<td>6 288</td>
<td>17</td>
<td>29</td>
<td>-4 364</td>
<td>-16</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2013</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilansimaht</td>
<td>284 995</td>
<td>56 601</td>
<td>142 712</td>
<td>8 149</td>
<td>16 397</td>
<td>5 638</td>
<td>12 698</td>
<td>14 321</td>
<td>13 188</td>
<td>65 944</td>
<td>12 571</td>
<td>332</td>
<td>985</td>
<td>12 486</td>
<td>2013</td>
</tr>
<tr>
<td>Kõrve eralid</td>
<td>46 226</td>
<td>6 027</td>
<td>33 679</td>
<td>974</td>
<td>846</td>
<td>7 428</td>
<td>555</td>
<td>6 979</td>
<td>13 157</td>
<td>64 612</td>
<td>12 585</td>
<td>332</td>
<td>175</td>
<td>2 843</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Piiskorud</td>
<td>238 769</td>
<td>52 545</td>
<td>109 034</td>
<td>7 176</td>
<td>15 551</td>
<td>66 387</td>
<td>5 962</td>
<td>12 040</td>
<td>7 345</td>
<td>0</td>
<td>787</td>
<td>9 613</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lihakasised kohustused</td>
<td>28 507</td>
<td>16 777</td>
<td>20 779</td>
<td>1 235</td>
<td>2 445</td>
<td>7 267</td>
<td>152</td>
<td>1 055</td>
<td>5 208</td>
<td>12 669</td>
<td>64 239</td>
<td>50</td>
<td>115</td>
<td>326</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pikaajalised kohustused</td>
<td>13 192</td>
<td>1 527</td>
<td>24 930</td>
<td>0</td>
<td>5 323</td>
<td>7 143</td>
<td>0</td>
<td>39</td>
<td>0</td>
<td>1 269</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>271</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netovara</td>
<td>243 296</td>
<td>40 302</td>
<td>97 103</td>
<td>6 914</td>
<td>8 630</td>
<td>59 374</td>
<td>5 498</td>
<td>11 594</td>
<td>9 113</td>
<td>499</td>
<td>439</td>
<td>348</td>
<td>283</td>
<td>823</td>
<td>12 132</td>
</tr>
<tr>
<td>Laenud pankadelt</td>
<td>16 171</td>
<td>11 282</td>
<td>26 186</td>
<td>383</td>
<td>4 934</td>
<td>8 654</td>
<td>0</td>
<td>300</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud) 50
<table>
<thead>
<tr>
<th>Organisatsioon</th>
<th>Ühinemise aeg</th>
<th>2013. aasta liikmemaks (tuh eurodes)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (European Centre for Modern Languages, ECML)</td>
<td>1995</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa Noortefond (European Youth Foundation, EYF)</td>
<td>1993</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Läänemere ja Balti merearendusagentuur (Baltic Sea Expert Group on Youth Affairs, CBSS-EGYA)</td>
<td>2002</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni hariduskomitee (OECD Educational Committee) rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm (Programme for International Student Assessment, PISA)</td>
<td>2005</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>OECD rahvusvaheline õppimise ja õpetamise uuring (Teaching and Learning International Survey, TALIS)</td>
<td>2006</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>OECD rahvusvaheline täiskasvanute uuring „TEAN ja OSKAN” (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC)</td>
<td>2008</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>OECD ülikoolide haldamise programm (Programme on Institutional Management in Higher Education, IMHE)</td>
<td>2009</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>OECD rahvusvaheliste haridusnäitajate projekt (International Indicators of Education Systems, project, INES)</td>
<td>2009</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>OECD haridusuringute ja innovatsiooni keskus (Centre for Educational Research and Innovation, CERI)</td>
<td>2012</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Aasia-Euroopa Fond (Asia-Europe Foundation, ASEF)</td>
<td>2006</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuur (European Agency for Development in Special Needs Education)</td>
<td>2003</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Hospital Organisation of Pedagogues in Europe (EU-HOPE)</td>
<td>2003</td>
<td>0,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Rahvusvahelised teadusorganisatsioonid</td>
<td>ESFiga ühinemise aasta 1999</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa uue põlvkonna teadusvõrk (Next Generation of European Research Networking, GÉANT)</td>
<td>2000</td>
<td>372</td>
</tr>
<tr>
<td>Fusion for Energy (ITER)</td>
<td>2007</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>URO Euroopa Majanduskomisjon säästvat arengut toetava hariduse strateegia (United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Strategy for Education for Sustainable Development)</td>
<td>1991</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Põhjamaade Ministrite Nõukogu programm Nordplus</td>
<td>Eesti Vabariik on PMN Nordplusi täielik liikmesliige. NB! EV ei ole PMNi liikmesriik</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>Uleeeuroopaline teaduse ja hariduse andmesideavus ja riikide sõprusetervendi asusotsiaatsioon (Trans-European Research and Education Networking Association, TERENA, liikmemaksu tasutakse HITSA kaudu)</td>
<td>1996</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa Nõukogu haridusõigetõlgajate koalitsioon Pestalozzi</td>
<td>1993</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa Rahvuskeelte Assotsiaatsiooni Ühendus (European Federation of National Institutions for Language, EFNIL, liikmemaksu tasutakse EKI kaudu)</td>
<td>2012</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Rahvusvaheline arhiivinduse ja dokumendihalduse organisatsioon (ICA)</td>
<td>1992</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>EL liikmesriikide elektroonilise dokumendihalduse alane ühendus (DLM Forum)</td>
<td>2004</td>
<td>0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Rahvusvaheline TV Arhiivide Föderatsioon (FIAT-IFTA)</td>
<td>2001</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Rahvusvaheline Historiaalide Assotsiaatsioon (IASA)</td>
<td>1998</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Köite ja paberkonservatorite Ühendus (IADA)</td>
<td>2011</td>
<td>0,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa haridusasutuste inspекторite koostööorganisatsioon (The Standing International Conference of Inspectorates, SICI)</td>
<td>2008</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Olulisemad aruandeast investeeringud

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objekti nimetus ja/või selle tehtav töö</th>
<th>Projekti kogusumma tuh eurodes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamu õppetugevuseks vajaliku pinna renoveerimine</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>Eesti Lennuakadeemia materiaalsele põhivarade soetus</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Eesti Mereakadeemia õppekompleksi renoveerimine</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamise II etapp</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala infotehnooloogia projektid ja programmid</td>
<td>728</td>
</tr>
<tr>
<td>Narva Kutsėõppekeskuse puhastuslabori ja klassiruumi ümberhiltüüd</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Narva Kutsėõppekeskuse õppestumareline inventar</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Narva Kutsėõppekeskuse tarkvara ja infosüsteemid</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppehoone infrastruktuuri renoveerimine</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli meierei hoone ehitusprojekt</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Põltsmaa Ametikooli autoeralade tester</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Põltsmaa Ametikooli müüja erialade kassaaparaadid</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Räpina Aianduskooli Sireli tõrjutud õpilaskodu renoveerimine ja sisustus</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaselamu renoveerimine ja õppeseadmed</td>
<td>680</td>
</tr>
<tr>
<td>Riigi üldhariduskoolide õppevahendid soetused</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Jõgevamaa Gümnaasiumi koopiamasina soetamine</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Jõgevamaa Gümnaasiumi serveri soetamine</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Tallinna Tööstushariduskeskuse auto- ja metallivaldkonna õppevahendite soetused</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>Tallinna Polütehnikumi densitomeeter</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kiigemetsa Kooli kombiahju soetamine</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Pärnumaa Eestise teaduskeskkonna õppevahendite soetused</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuressaare Ametikooli postõmblusmasina soetus</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õppevahendite soetused</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>Põltsmaa Ametikooli inventari soetused</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Tallinna Tööstushariduskeskuse õppelöökoda</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Tallinna Teeninduskooli õppemasinate ja -seadmed</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Pärnumaa Kutsėhariduskeskuse metsatehnika soetamine</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Kiigemetsa Kooli server</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Tartu Emajõe Kooli klassiruumide renoveerimine</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Riikliku Kooli klassiruumide renoveerimine</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ida-Virumaa Kutsėhariduskeskuse õppeklasside remont</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiiumaa Ametikooli peahoone restaureerimine</td>
<td>1 655</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Olulisemad teadus- ja arendusprojektid aruandeaastal


2013. a. valmis OECD programmi „TEAN ja OSKAN” (PIAAC) lõpparuanne. PIAACi uuringus hinnatakse täiskasvanud elanike pädevusi, mis on aluseks isiklikule, tööalasele ja ühiskondlikule edukusele: arvatamisostkust, lugemisoskust ja probleemide lahendamise oskust tehnoloogiilises keskkonnas. Tegemist on baasoskustega, millel põhineb teiste oskuste areng. Elanike pädevuse mõõtmine aitab kaasa mitme politikavaldkonna kujundamisele.
Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut viis läbi uuringu Kakskeelne õpe vene öppekeelelega koolis. Uuringu lõpparuanne autoriteks olid Helena Metslang, Triin Kibar, Mare Kitsnik, Jevgenia Koržel, Ingrid Krall ja Anastassia Zabrodskaja. Uuring keskendus nii eestikeelsetele ainetundidele (ajalugu ja muusikaõpetus jt) kui ka eesti keele kui teise keele tundidele. Eestikeelse öpetöö olukorda ja koolide vajadusi vaadeldi nii õpilaste, eesti keele kui teise keele õpetajate, eesti keeles eri aineid õpetavate õpetajate kui ka direktorite ja õpealajuhatajate vaatenurgast. Aruande koostamisel peeti silmas, et see võiks olla abiks otsustajate edasist uuringutulemu võimaldades ning eestikeelse õppe programmide ja tööd juhtimisel. Samuti oli aruandes peatükkke, mis võiksid huvi pakkuda praktilistele õpetajatele, metodikutule ja õpetajakoolitajatele.

MindPark viis Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel läbi uusi suurte eestikeelsete õppekeelega koolides. Aruande koostamise autoriteks olid Helena Metslang, Triin Kibar, Mare Kitsnik, Jevgenia Koržel, Ingrid Krall ja Anastassia Zabrodskaja. Aruande keskendus nii eestikeelsetele ainetundidele (ajalugu ja muusikaõpetus jt) kui ka eesti keele kui teise keele tundidele. Eestikeelse õppetöö olukorda ja koolide vajadusi vaadeldi nii õpilaste, eesti keele kui teise keele õpetajate, eesti keeles eri aineid õpetavate õpetajate, teodud õpetajate ja õppealajuhatajate vaatenurgast. Aruande koostamisel peeti silmas, et see võiks olla abiks otsustajate edasist planeerimiseks uuest eestikeelsetest õppekeelega koolidest.

MindPark viis Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel läbi uusi suurte eestikeelsete õppekeelega koolides. Aruande koostamise autoriteks olid Helena Metslang, Triin Kibar, Mare Kitsnik, Jevgenia Koržel, Ingrid Krall ja Anastassia Zabrodskaja. Aruande keskendus nii eestikeelsetele ainetundidele (ajalugu ja muusikaõpetus jt) kui ka eesti keele kui teise keele tundidele. Eestikeelse õppetöö olukorda ja koolide vajadusi vaadeldi nii õpilaste, eesti keele kui teise keele õpetajate, eesti keeles eri aineid õpetavate õpetajate, teodud õpetajate ja õppealajuhatajate vaatenurgast. Aruande koostamisel peeti silmas, et see võiks olla abiks otsustajate edasist planeerimiseks uuest eestikeelsetest õppekeelega koolidest.

MindPark viis Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel läbi uusi suurte eestikeelsete õppekeelega koolides. Aruande koostamise autoriteks olid Helena Metslang, Triin Kibar, Mare Kitsnik, Jevgenia Koržel, Ingrid Krall ja Anastassia Zabrodskaja. Aruande keskendus nii eestikeelsetele ainetundidele (ajalugu ja muusikaõpetus jt) kui ka eesti keele kui teise keele tundidele. Eestikeelse õppetöö olukorda ja koolide vajadusi vaadeldi nii õpilaste, eesti keele kui teise keele õpetajate, eesti keeles eri aineid õpetavate õpetajate, teodud õpetajate ja õppealajuhatajate vaatenurgast. Aruande koostamisel peeti silmas, et see võiks olla abiks otsustajate edasist planeerimiseks uuest eestikeelsetest õppekeelega koolidest.
saanud töötajate kompetentside vastavust töökohtadel nõutavale, ning millised on nende tööandjate ootused Eesti kutseharidussüsteemi suhtes.


Tallinna Ülikool viis SA Archimedese tellimusel läbi uuringu Eesti keel kõrghariduse ja teaduskeelena. Uuringu eesmärgiks oli kindlaks teha, millise keele kasutamismõõdul on kõrghariduse suhtes. Eestis on enne kõrgharidust üldse eluhõive, kes kasutab eestikeelset haridust. Tähelepanu pöörati sellele, millised meetmed tagatakse objektiivset töötöötäguse, et töötöötäjatele oleks võimalik töötada vastavalt oma iseloomule ja kaitsta jõudmist erinevatele töökohadest.


Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuringute keskus RAKE viis läbi uuringu Õppejõudude ja teadustöötajate töötingimuse sõlmimise ja töö kvaliteedi hindamise praktika, mille autoriteks olid Kerly Espenberg, Arno Puolokainen ja Kadri Lees. Uuringu eesmärgiks oli selgitada Euroopa Liidu liikmesriikide seadusandlust ja praktikat õppejõudude ja teadustöötajate töötingimuse sõlmimisel ja töö kvaliteedi hindamisel. Tähelepanu pöörati sellele, millise meetmetega tagatakse objektiivsed töötingimused ja töötöötäjatele oleks võimalik töötada vastavalt oma iseloomule ja mitte sobiva isikule, kes ametikoht täidab.

Centar viis läbi uuringu Eluks ja õpe rahastamise praktikate ülevaade, mille autoriteks olid Mari Liis Räis ja Janno Järve. Uuringu eesmärgiks oli selgitada Euroopa Liidu luksiisrikide seadusandlust ja praktikat õppejõudude ja teadustöötajate töötingimuse sõlmimisel ja töö kvaliteedi hindamisel. Tähelepanu pöörati sellele, millise meetmetega tagatakse objektiivsed töötingimused ja töötöötäjatele oleks võimalik töötada vastavalt oma iseloomule ja mitte sobiva isikule, kes ametikoht täidab.

Eesti teaduse rahastamise rahvusvaheline võrdlevanalüüs (autorid Kadri Ukrainski, Hanna Kanep ja Jaan Masso). Raporti eesmärk on anda rahvusvaheline võrdlevanalüüsi kaudu politikasovitusi Eesti teaduse finantseerimise kohta. Raportis vastatakse küsimustele, kuidas tagada, et uued ja arenevad, samuti ka riigile seaduslikult olulised teadusvaldkonnad saaksid riigipoolse rahastuse, sealjuures jälgides, et konkurentsipõhiste meetmete pakett süsteemis ei muutuks riigi seisukohast võttes liiga
kalliks administreerida. Kuidas kujundada tasakaalu oluliste teadussuundude sihipäraste arendamise ja lühiajaliste projektipõhiste finantseerimisvõimaluste vahel, et viimased ei hakkaks domineerima pikaajaliste eesmärkide üle.

**Strateegiline juhtimine ülikoolides** (autor Kaisa Kase). Raporti eesmärk on esitada soovitused ülikoolide strateegilise juhtimise protsessi kujundamiseks, põhinedes teaduskirjandusel ja ülikoolide strateegiate analüüsili.

**Ettevõtete ja teadusasutuste koostöö eripärad** (autor Sigrid Rajalo). Uuringu eesmärk on analüüsida koostöö toimimist kolmikheeliksis kirjeldatud kolmepoolse suhte kahe peamise partneri - ettevõtete ja ülikoolide vahel ning uuringutulemuste põhjal sõnastada kolmandale osapoolele - riigile soovitusi.

Praktikavaldkonna uuring “Ülikoolide ja ettevõtete koostöö organisatsiooniline baas ja barjäärid” (autorid Merike Kaseorg ja Lee Pukkonen). Uuringu eesmärgiks oli kaardistada ja hinnata senist praktikasüsteemi ning välja töötada ettepanekud, kuidas saaks kaasa aidata praktika tõhusamisele Eestis.

**Nõudluspoolne innovatsioonipoliitika Eestis: sekkumise loogika, meetmed ja piirangud** (autorid Veiko Lember, Aleksandrs Cepilovs ja Rainer Kattel). Analüüsi eesmärgiks on anda laiem ülevaade olemasolevadest nõudluspoolsetest politikavahenditest ja selgitada välja, miks ja mis tingimustel on rõhutatud nõudluspoolset innovatsioonipoliitikat Eestis rakendada.


Suurema osaga nimetatud uuringutest on võimalik tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel [http://www.hm.ee](http://www.hm.ee).
Majandusaastal toimunud ja eeldatavad muudatused valitsemisala koosseisus

Seoses hariduse ja teaduse IKT valdkonna struktuuride ja juhtimise konsolideerimisega Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas, ühinesid 2013. aastal Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusega seni eraldi tegutsenud Tiigrihüppe Sihtasutuse ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet).

Alates 01.05.2013 kannab ühendasutus nime Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on EITSA õigusjärglane.


**RAAMATUIDAMISE AASTAARUANNE**

**BILANSS**
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Varad</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>429 884</td>
<td>412 952</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Käibevara</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Raha ja pangakontod</td>
<td>3 15 144</td>
<td>11 956</td>
</tr>
<tr>
<td>Maksu-, lõivu-ja</td>
<td>5A 347</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>trahvinõuded</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Muud nõuded ja ettemaksed</td>
<td>6 37 195</td>
<td>25 101</td>
</tr>
<tr>
<td>Bioloogilised varad</td>
<td>12 851</td>
<td>851</td>
</tr>
<tr>
<td>Varud</td>
<td>7 510</td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Põhivara</strong></td>
<td>375 837</td>
<td>374 156</td>
</tr>
<tr>
<td>Osalus sihtasutustes</td>
<td>8 23 631</td>
<td>21 164</td>
</tr>
<tr>
<td>Muud nõuded ja ettemaksed</td>
<td>6 1 828</td>
<td>2 263</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinnisvarainvesteeringud</td>
<td>9 1 419</td>
<td>1 524</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiaalne põhivara</td>
<td>10 337 738</td>
<td>338 484</td>
</tr>
<tr>
<td>Immateriaalne põhivara</td>
<td>11 3 397</td>
<td>2 903</td>
</tr>
<tr>
<td>Bioloogilised varad</td>
<td>12 7 824</td>
<td>7 818</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kohustused ja netovara</strong></td>
<td>429 884</td>
<td>412 952</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lühiajalised kohustused</strong></td>
<td>26 512</td>
<td>25 340</td>
</tr>
<tr>
<td>Saadud lõivude ettemaksed</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Võlad tarnijatele</td>
<td>4 178</td>
<td>5 308</td>
</tr>
<tr>
<td>Võlad töövõtjatele</td>
<td>4 040</td>
<td>3 881</td>
</tr>
<tr>
<td>Muud kohustused ja saadud ettemaksed</td>
<td>6 16 648</td>
<td>15 235</td>
</tr>
<tr>
<td>Eraldised</td>
<td>1</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Laenukohustused</td>
<td>13 1 643</td>
<td>896</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pikaajalised kohustused</strong></td>
<td>24 866</td>
<td>10 442</td>
</tr>
<tr>
<td>Muud kohustused ja saadud ettemaksed</td>
<td>6 12</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Eraldised</td>
<td>23 2 486</td>
<td>2 314</td>
</tr>
<tr>
<td>Laenukohustused</td>
<td>13 22 368</td>
<td>8 116</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netovara</strong></td>
<td>378 506</td>
<td>377 170</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tegevjuht *(digitaalselt allkirjastatud)*
**TULEMIARUANNE**

tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lisa</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Tegevustulud</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kaupade ja teenuste müük</td>
<td>15</td>
<td>12 618</td>
</tr>
<tr>
<td>Maksud ja</td>
<td>5.B</td>
<td>2 597</td>
</tr>
<tr>
<td>sotsiaalkindlustusmaksed</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Muud tegevustulud</td>
<td>16</td>
<td>80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **Tegevuskulud** |          |          |
| Tööjõukulud     | 17       | –84 236  | –81 946  |
| Majandamiskulud | 18       | –38 078  | –41 861  |
| Muud tegevuskulud| 19       | –10 244  | –20 660  |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 20 | –30 723 | –30 312 |

| **Aruandeperioodi tegevustulem** |          |          |
| –380 954 | –376 927 |

| **Finantstulud ja -kulud** |          |          |
| Tulem osalustelt | 8      | –257    | 3 349  |
| Muud finantstulud ja -kulud | 205     |         | 258    |
| Intressikulu    | 13, 23  | –369    | –376   |

| **Aruandeperioodi tulem** |          |          |
| –326 760 | –252 356 |

| **Siirded** |          |          |
| 21    | 326 760  | 252 356  |
### RAHAVOOGUDE ARUANNE
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Lisa</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Rahavood põhitegevusest</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tegevustulem</td>
<td>−326 338</td>
<td>−255 587</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Korrigeerimised:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</td>
<td>20</td>
<td>30 723</td>
<td>30 312</td>
</tr>
<tr>
<td>käibemaksukulu põhivara soetuselt</td>
<td>4 613</td>
<td>13 249</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kasum põhivara müügist</td>
<td>10, 12, 16</td>
<td>−9</td>
<td>−7</td>
</tr>
<tr>
<td>saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</td>
<td>14</td>
<td>−23 622</td>
<td>−81 305</td>
</tr>
<tr>
<td>soetuseks</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine</td>
<td>14</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus</td>
<td>19</td>
<td>−232</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>Tegevustulem</td>
<td>312 315</td>
<td>−286 649</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</td>
<td>−13 442</td>
<td>50 447</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus</td>
<td>4 089</td>
<td>−2 537</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nõuete ja kohustuste netomuutuse korrigeerimine</td>
<td>−232</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku rahavood põhitegevusest</strong></td>
<td>−321 900</td>
<td>−238 739</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|                |       |         |         |
| **Rahavood investeerimisest** |       |         |         |
| Tasutud põhivara soetamisel | 10, 11, 12 | −24 984 | −46 638 |
| Laekunud põhivara müügist | 10, 12 | 24 | 31 |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 18 375 | 37 449 |         |
| Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | −1 718 | −2 443 |         |
| Bioloogiliste varade soetus | 12 | 0 | −1 |
| Antud laenud | 6 | −537 | −1 023 |
| Antud laenude tagasimaksed | 6 | 1 325 | 1 277 |
| Laekunud finantstulud | 225 | 294 |         |
| **Kokku rahavood investeerimisest** | −7 290 | −11 054 |         |

|                |       |         |         |
| **Rahavood finantseerimisest** |       |         |         |
| Saadud laenud | 13 | 0 | 0 |
| Laenude tagasimaksed | 13 | 0 | −24 |
| Arvelduskrediidi muutus | 13 | 369 | 573 |
| Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid | 13 | −390 | −187 |
| Makstud intressid ja muud finantskulud | 13 | −229 | −254 |
| Siirded | 21 | 332 628 | 244 956 |
| **Kokku rahavood finantseerimisest** | 332 378 | 245 064 |         |

|                |       |         |         |
| **Puhas rahavoog** |       |         |         |
| Raha ja selle ekivalendid perioodi algul | 3 | 11 956 | 16 685 |
| Raha ja selle ekivalendid perioodi lõpul | 3 | 15 144 | 11 956 |
| Raha ja selle ekivalentide muutus | 3 188 | −4 729 |         |

Real „Nõuete ja kohustuste netomuutuse korrigeerimine“ kajastub EENetilt HITSAle üleantud nõuded summas 301 000 eurot ja kohustusi summas 69 000 eurot. EENeti liitmisel HITSAga on omanikuvahelised tehingud loetud mitterahaliseks sissemakseks ning kajastatud omakapitali kaudu.

Tegevjuht *(digitaalselt allkirjastatud)*
**NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE**

tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Lisa</th>
<th>Kokku</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Korrigeeritud saldo 31.12.2011</td>
<td></td>
<td>383 335</td>
</tr>
<tr>
<td>Rahvusarhiivi eelarvesse kuuluv netovara seisuga 1.01.2012.a</td>
<td>5 949</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Põhivara ümberhindlus</td>
<td>10</td>
<td>312</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus</td>
<td>9</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionieraldised</td>
<td>23</td>
<td>–54</td>
</tr>
<tr>
<td>Siire tulemi elimineerimisest (vt lisa 21)</td>
<td>21</td>
<td>–12 462</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku muutused 2012.aastal</strong></td>
<td></td>
<td>–6 164</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo 31.12.2012</td>
<td></td>
<td>377 170</td>
</tr>
<tr>
<td>Põhivara ümberhindlus</td>
<td>10</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus</td>
<td>9</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionieraldised</td>
<td>23</td>
<td>–54</td>
</tr>
<tr>
<td>Siire tulemi elimineerimisest (vt lisa 21)</td>
<td>21</td>
<td>1 267</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku muutused 2013.aastal</strong></td>
<td></td>
<td>1 336</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo 31.12.2013</td>
<td></td>
<td>378 506</td>
</tr>
</tbody>
</table>
RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Grupp</th>
<th>Liik</th>
<th>Konto</th>
<th>Objekt</th>
<th>Tegevus-ala</th>
<th>Sisu selgitus</th>
<th>Esialgne eelarve</th>
<th>Lõplik eelarve</th>
<th>Eelarve täitmine</th>
<th>Täitmine minus eelarve</th>
<th>Kantud üle 2014. a eelarvesse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TULUD KOKKU</td>
<td>172 346</td>
<td>171 568</td>
<td>171 744</td>
<td>175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tegevustulud</td>
<td>169 683</td>
<td>168 917</td>
<td>168 870</td>
<td>-47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kaupade ja teenuste müük</td>
<td>12 639</td>
<td>15 341</td>
<td>15 341</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>320</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Riigilõivud</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
<td>25</td>
<td>-10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>322</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tulu majandustegevusest</td>
<td>12 559</td>
<td>15 261</td>
<td>15 261</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>323</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Muu kaupade ja teenuste müük</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>55</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Saadud toetused</td>
<td>156 882</td>
<td>153 413</td>
<td>153 413</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Saadud (vahendatud) välistootused</td>
<td>155 162</td>
<td>108 624</td>
<td>108 624</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>358</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Saadud kodumaised toetused</td>
<td>273</td>
<td>10 118</td>
<td>10 118</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>359</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Saadud välistootused</td>
<td>1 446</td>
<td>34 670</td>
<td>34 670</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Muud tulud</td>
<td>163</td>
<td>163</td>
<td>116</td>
<td>-48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>381</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tulu varade müügist</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>383</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Trahvid ja muud varalised karistused</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>24</td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>388</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Muud eespool nimetamata tulud</td>
<td>158</td>
<td>158</td>
<td>79</td>
<td>-79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>655</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Finantstulud</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>222</td>
<td>222</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Saadud siirded riigiasutustelt</td>
<td>2 663</td>
<td>2 652</td>
<td>2 652</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Konsolideerimisgrupi tulud</td>
<td>157 825</td>
<td>111 276</td>
<td>111 276</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU</td>
<td>-523</td>
<td>-592</td>
<td>-528</td>
<td>63 688</td>
<td>-63 389</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Üldised valitsussektori teenused</td>
<td>391</td>
<td>112</td>
<td>424</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Vabaaeg, kultuur ja religioon</td>
<td>-13 238</td>
<td>-11 626</td>
<td>-8 736</td>
<td>2 890</td>
<td>-2 882</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Haridus</td>
<td>-506</td>
<td>-576</td>
<td>-515</td>
<td>60 502</td>
<td>-60 211</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>KULUD KOKKU</td>
<td>-520</td>
<td>-568</td>
<td>-506</td>
<td>62 465</td>
<td>-62 180</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tegevuskulud</td>
<td>-520</td>
<td>-568</td>
<td>-505</td>
<td>62 462</td>
<td>-62 177</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>025</td>
<td>339</td>
<td>877</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Antud toetused ja muud ülekanded</td>
<td>-270</td>
<td>-283</td>
<td>-239</td>
<td>43 636</td>
<td>-43 636</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Toöjõu- ja majandamiskulud</td>
<td>-56 204</td>
<td>-89 748</td>
<td>-74 588</td>
<td>15 160</td>
<td>-15 151</td>
</tr>
<tr>
<td>650</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Määratlemata majandusliku sisuga tegevuskulud</td>
<td>-193</td>
<td>-195</td>
<td>-191</td>
<td>3 666</td>
<td>-3 389</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Finantstulud</td>
<td>-544</td>
<td>-260</td>
<td>-257</td>
<td>3</td>
<td>-3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INVESTEERINGUD KOKKU</td>
<td>-2 822</td>
<td>-23 513</td>
<td>-22 290</td>
<td>1 223</td>
<td>-1 209</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>FINANTEERIMISTEHINGUD KOKKU</td>
<td>297</td>
<td>297</td>
<td>915</td>
<td>618</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>655</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Finantstulud</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>222</td>
<td>222</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tegevuht (digitaalselt allkirjastatud)
<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>655</td>
<td>Finantstulu</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>d Saadud siired riigiasustustelt</td>
<td>106</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>70</td>
<td>TP009001</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Saadud siire - Kaitseministeeriumilt</td>
<td>106</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KULUD JA INVESTEERINGUD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KOKKU</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>TK020001</td>
<td></td>
<td>-351 394</td>
<td>-407 297</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>TK020002</td>
<td>Kõrghariduse õppetoetused</td>
<td>-12 423</td>
<td>-12 160</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>TK020003</td>
<td>Kutsėoppide tegevustoeius</td>
<td>-8 353</td>
<td>-8 598</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>TK020004</td>
<td>Kõrgkoolide tegevustoeitus</td>
<td>-118</td>
<td>-119</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kutsėoppide riiklik koolitustellimus</td>
<td>-54 420</td>
<td>-55 097</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Antud toetused ja muud ülekanded</td>
<td>-114</td>
<td>-164</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>41</td>
<td>Sotsiaaltoetused</td>
<td>-442</td>
<td>-472</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>41</td>
<td>Riiklikud preemiad</td>
<td>-409</td>
<td>-409</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>45</td>
<td>Antud sõhrotstarbelis toetused</td>
<td>-976</td>
<td>-976</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>450</td>
<td>Noorsootöö strukturiide toetused</td>
<td>-890</td>
<td>-890</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>450</td>
<td>Öppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud</td>
<td>-447</td>
<td>-439</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>450</td>
<td>Antud sõhrotstarbelis toetused</td>
<td>-86 379</td>
<td>-89 176</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>450</td>
<td>Antud sõhrotstarbelis toetused</td>
<td>-1 394</td>
<td>-1 436</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>450</td>
<td>Antud sõhrotstarbelis toetused</td>
<td>-3</td>
<td>-3</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>450</td>
<td>Uldhariduse koolivõrgu ümberkorraldamise ettevalmistuskulud</td>
<td>-4 142</td>
<td>-1 942</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>450</td>
<td>Välistootistue riiklik kaas- ja omafinanSSeering</td>
<td>-797</td>
<td>-800</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>452</td>
<td>Liikmemaksud (rahvusvahelised organisatsioonid)</td>
<td>-731</td>
<td>-427</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>452</td>
<td>Liikmemaksud (rahvusvahelised organisatsioonid)</td>
<td>-11</td>
<td>-11</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>452</td>
<td>Liikmemaksud (rahvusvahelised organisatsioonid)</td>
<td>-4</td>
<td>-4</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>452</td>
<td>Muud ülekanded</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>452</td>
<td>Muud ülekanded</td>
<td>0</td>
<td>-79</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>452</td>
<td>Opetaja lahtetoetus</td>
<td>-802</td>
<td>-946</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Toöjõu- ja majandamiskulud</td>
<td>-41 555</td>
<td>-43 867</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>70000740. Haridus- ja Teadusministeerium</td>
<td>-8 568</td>
<td>-10 245</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>70003690. Keeleinspektorium</td>
<td>-296</td>
<td>-300</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevöörd</td>
<td>-467</td>
<td>-243</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>70005312. Eesti Noorsootöö Keskus</td>
<td>-372</td>
<td>-357</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>70001946. Rahvasarhiiv</td>
<td>-3 645</td>
<td>-3 713</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>Kutsėopppeasutused</td>
<td>-1 598</td>
<td>-1 641</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>Rakenduskõrgkoolid</td>
<td>-314</td>
<td>-303</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>Riigi üldhariduskoolid</td>
<td>-24 985</td>
<td>-25 516</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused</td>
<td>-909</td>
<td>-825</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>SE000001</td>
<td>Öppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud</td>
<td>-10</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>SE000001</td>
<td>Öppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud</td>
<td>-3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
<table>
<thead>
<tr>
<th>10</th>
<th>5</th>
<th>SE000001</th>
<th>09</th>
<th>Öppealane tagasimaksümisega seotud kulud</th>
<th>-237</th>
<th>-210</th>
<th>-210</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>30</td>
<td>5</td>
<td>VR020292</td>
<td>09</td>
<td>Eurooppa Kooli käivitamine</td>
<td>0</td>
<td>-60</td>
<td>-60</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>5</td>
<td>VR020440</td>
<td>09</td>
<td>Asutuste reorganiseerimine</td>
<td>0</td>
<td>-173</td>
<td>-173</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>5</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td>Välisööptetused riiklik kaas- ja omafinantseering</td>
<td>-40</td>
<td>-41</td>
<td>-41</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>5</td>
<td>08</td>
<td></td>
<td>Välisööptetused riiklik kaas- ja omafinantseering</td>
<td>0</td>
<td>-58</td>
<td>-32</td>
<td>26</td>
<td>-17</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>5</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>Välisööptetused riiklik kaas- ja omafinantseering</td>
<td>-111</td>
<td>-169</td>
<td>-85</td>
<td>84</td>
<td>-84</td>
</tr>
<tr>
<td>650</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Finantskulud</td>
<td>-544</td>
<td>-260</td>
<td>-257</td>
<td>3</td>
<td>-3</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>650</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Finantskulud</td>
<td>-544</td>
<td>-260</td>
<td>-257</td>
<td>3</td>
<td>-3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>INVESTEERINGUD</td>
<td></td>
<td>INVESTEERINGUD</td>
<td>-1 184</td>
<td>-3 296</td>
<td>-2 103</td>
<td>1 193</td>
<td>-1 179</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>IN020000</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>Investeeringud</td>
<td>-1 001</td>
<td>-2 949</td>
<td>-1 892</td>
<td>1 057</td>
<td>-1 043</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>IN020000</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>Välisööptetused riiklik kaas- ja omafinantseering</td>
<td>-183</td>
<td>-347</td>
<td>-211</td>
<td>136</td>
<td>-136</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TULUD</td>
<td></td>
<td>TULUD</td>
<td>169 440</td>
<td>168 674</td>
<td>168 674</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tegevustulud</td>
<td>169 440</td>
<td>168 674</td>
<td>168 674</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>322</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kaupade ja teenuste müük</td>
<td>12 559</td>
<td>15 261</td>
<td>15 261</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td></td>
<td>Saadud toetused</td>
<td></td>
<td>Saadud toetused</td>
<td>156 882</td>
<td>153 413</td>
<td>153 413</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>35</td>
<td>TP014001</td>
<td></td>
<td>Saadud (vahendatud) välisööptetused (2007 - 2013 struktuurtoetused)</td>
<td>149 570</td>
<td>105 143</td>
<td>105 143</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>35</td>
<td>TP014001</td>
<td></td>
<td>Saadud (vahendatud) välisööptetused (Norra ja EMP finantsinstrument)</td>
<td>5 593</td>
<td>3 482</td>
<td>3 482</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>359</td>
<td>VT000099</td>
<td></td>
<td>Saadud muud välisööptetused</td>
<td>1 446</td>
<td>34 670</td>
<td>34 670</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>358</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Saadud kodumaised toetused</td>
<td>273</td>
<td>10 118</td>
<td>10 118</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU</td>
<td></td>
<td>KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU</td>
<td>-169 840</td>
<td>-161 4223</td>
<td>-166 972</td>
<td>14 250</td>
<td>-14 250</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KULUD</td>
<td></td>
<td>KULUD</td>
<td>-167 802</td>
<td>-161 006</td>
<td>-146 785</td>
<td>14 220</td>
<td>-14 220</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>TK020001</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>Tegevuskulud</td>
<td>-167 802</td>
<td>-161 006</td>
<td>-146 785</td>
<td>14 220</td>
<td>-14 220</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>TK020002</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>Kõrghariduse õppeetused</td>
<td>-11</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kulseõppe õpilaste õppeetused, sõidusoodustused ja koolitoidu toetus</td>
<td>-6</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>Antud toetused ja muud ülekanded</td>
<td></td>
<td>Antud toetused ja muud ülekanded</td>
<td>-135 153</td>
<td>-115 125</td>
<td>-115 125</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>41</td>
<td>Sotsiaaltoetused</td>
<td></td>
<td>Sotsiaaltoetused</td>
<td>-80</td>
<td>-708</td>
<td>-708</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>450</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td>Antud sihtotstarbelised toetused</td>
<td>0</td>
<td>-145</td>
<td>-145</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>450</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>Antud sihtotstarbelised toetused</td>
<td>-1 836</td>
<td>-3 601</td>
<td>-3 601</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>450</td>
<td>08</td>
<td></td>
<td>Antud sihtotstarbelised toetused</td>
<td>-2 267</td>
<td>-1 207</td>
<td>-1 207</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>450</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>80011561. Sihtasutus Archimedes (välisööptetused vahendamine)</td>
<td>-96 273</td>
<td>-83 412</td>
<td>-83 412</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>450</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>90000759. Sihtasutus Teadusagentuur (välisööptetused vahendamine)</td>
<td>0</td>
<td>-406</td>
<td>-406</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>450</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>90008287. Sihtasutus Innove (välisööptetused vahendamine)</td>
<td>-47 942</td>
<td>-24 962</td>
<td>-24 962</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>450</td>
<td>08</td>
<td></td>
<td>90008287. Sihtasutus Innove (välisööptetused vahendamine)</td>
<td>-4 735</td>
<td>-684</td>
<td>-684</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>452</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td>Muud ülekanded</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>Töööjõu- ja majandamiskulud</td>
<td></td>
<td>Töööjõu- ja majandamiskulud</td>
<td>-14 649</td>
<td>-45 881</td>
<td>-31 660</td>
<td>14 220</td>
<td>-14 220</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>5</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>70000740. Haridus- ja Teadusministeerium</td>
<td>-608</td>
<td>-1 579</td>
<td>-747</td>
<td>832</td>
<td>-832</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>5</td>
<td>09</td>
<td></td>
<td>70005654. Eesti Hariduse ja Teadusministeerium</td>
<td>-100</td>
<td>-289</td>
<td>-289</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Vt lisa 22 „Selgitused eelarve täitmise aruande kohta“. 

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Käesolev raamatupidamise aastaaruande koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja „Riigieelarve seadusega“. Hea raamatupidamistava tuginen rühmavaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ja selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi „Raamatupidamise seaduses“, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna välja antud juhendid ning „Riigi raamatupidamise üleeskirjas“ ja Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala asutuste raamatupidamise sise-eeskirjas sätetest nõuded.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist. Aastaaruande on koostatud tuhandetes eurodes ja summasid on ümardatud tagantpoolt kolm kohta.

Raamatupidamise aastaaruandes on konsolideeritud järgmised Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad asutused:
1. Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsusasutused ja hallatavat asutused
2. Keeleinspektsioon
3. Rahvusarhiiv
4. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (kuni 30.04.2013.a)
5. Eesti Noorsootöö Keskus

Kutseõppeasutused
6. G. Otsa nim Tallinna Muusikakool
7. Haapsalu Kutsehariduskeskus
8. H. Elleri nim Tartu Muusikakool
9. Hiiumaa Ametikool
10. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
11. Järvamaa Kutsehariduskeskus
12. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
13. Kuressaare Ametikool
14. Luua Metsanduskoole
15. Narva Kutseõppekeskus
16. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoole
17. Põltsamaa Ametikool
18. Pärnumaa Kutsehariduskeskus
19. Rakvere Ametikool
20. Räpina Aianduskoole
21. Sillamäe Kutsekoole
22. Tallinna Balletikoole
23. Tallinna Ehituskoole
24. Tallinna Ehituskoole
25. Tallinna Lastnamäe Mehaanikakoole
26. Tallinna Majanduskoole
27. Tallinna Polütehnikum
28. Tallinna Teeninduskoole
29. Tallinna Transpordikoole
30. Tallinna Tööstushariduskeskus
31. Tartu Kunстиkoole
32. Valgamaa Kutseõppekeskus
33. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoole
34. Viljandi Uhendatud Kutsekeskkool
35. Võrumaa Kutsehariduskeskus

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
Rakenduskõrgkoolid
36. Eesti Lennuakadeemia
37. Eesti Mereakadeemia
38. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
39. Tallinna Tehnikakõrgkool
40. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
41. Tartu Kõrgem Kunstikool
42. Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Üldhariduskoolid
43. Ahtme Kool
44. Haapsalu Viigi Kool
45. Jõgevamaa Gümnasaasium (alates 1.09.2012.a)
46. Kaagvere Erikool
47. Kaelase Kool
48. Kallemääe Kool
49. Kammeri Kool
50. Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool
51. Kõigemetsa Kool
52. Kosejõe Kool
53. Kõpu Internaatkool
54. Lahmuse Kool
55. Läänemaa Gümnasaasium (alates 1.09.2012.a)
56. Narva Vanalinna Riigikool
57. Noarootsi Gümnasaasium
58. Nurme Kool
59. Nõo Reaalgümnaasium
60. Porkuni Kool
61. Raikküla Kool
62. Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool
63. Tallinna Muusikakeskkool
64. Tapa Erikool
65. Tartu Emajõe Kool
66. Tartu Hiie Kool
67. Urvaste Eriinternaatkool
68. Vaeküla Kool
69. Valga Jaanikese Kool
70. Vastseliina Internaatkool
71. Vidruga Kool (kuni 31.08.2013.a)
72. Viljandi Gümnasaasium
73. Ämmuste Kool

Teadus- ja arendusasutused
74. Eesti Biokeskus
75. Eesti Keele Instituut
76. Eesti Kirjandusmuuseum
77. Tartu Observatoorium

Aastaaruandesse hõlmatud asutuste tähtsamad finantsnäitajad on esitatud lisas 2. Aastaaruandes olevate asutuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud ja kulud on konsolideerimisel elimineeritud, v.a eelarve täitmise aruandes.
Raha ja raha ekvivalentid

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.

Muud nõuded

Varud
Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse kas FIFO või kaalutud keskmisest soetushinna meetodil.

Osalused sihtasutustes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse neid osalusi sihtasutustes, mille üle Haridus- ja Teadusministeeriumil on valitsev või oluline mõju.

Alljärgnevate sihtasutuste osalused on bilansis kajastatud kapitalioosaluse meetodil:
- Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
- Sihtasutus Archimedes
- Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
- Sihtasutus Innoke
- Sihtasutus Kutsekoda
- Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
- Tiigrihüppe Sihtasutus (kuni 30.04.2013 a)

Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte, mida hoitakse väljapidevate eesmärgi ja mida aruandekohustuslase ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Hoonest ebaolulise osa väljapidevates on vara kajastatud materiaalise põhivara grupis. Õpilaskodud ja ühiselamud on materiaalne põhivara.
**Materiaalne põhivara**


Maa võetakse arvele soetusmaksumuses olennast hinnast.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitseerituna, liidetakse põhivara maksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasuliku eluiga ja vajaduse korral kohandatakse põhivara kulumii normi.

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langevõimelusest tulenevad allahindlused, eluigaarvelevõtmise normina.


Ostetava uue vara amortisatsiooninormid aastas on järgmised:

- hooned: 2,5%
- rajatised: 2,5%
- masinad ja seadmed: 25%
- transpordivahendid: 20%
- inventaar: 20%
- elektroautod: 33,3%
- arvutustehnika: 33,3%

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

**Immateriaalne põhivara**

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substanttsita vara kasuliku tööega üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010.a soetatud varade korral alates 1917 eurost). Immateriaalse põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja selle amortisatsiooninorm on 25%.

**Bioloogilised varad**

Bioloogilised varad võetakse bilanssi kontorühma 157 arvele, kui nende soetusmaksumus on RRÜ § 41 lõikes 1 esitatud põhivara kapitaliseerimise alampiirist (ilmä käibemaksuta) suurem.

Bioloogilisi varasid, mida kasvatatakse mägikeskamärgil, kajastatakse ögliases väärtuses, millest on maha arvatud mägikeskamärgi kaasnevad kulutused. Kui ögliast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määra, kajastatakse bioloogilisi varasid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum ja allahindlused. Kui ka soetusmaksumuse kohta puuduvad usaldusväärsed andmed, kajastatakse bioloogilisi varasid bilansiväliselt. Bioloogilisi varasid, mida ei kasutata mägikeskamärgi, kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum ja võimalikud väärtuse langevõimelusest tulenevad allahindlused.

Alates 2010. aasta lähtutakse riigimetsa ögliase väärtuse hindamisel riigimetsa tulevastest raiemahust, mis arvestab ühtlase põhivara kasutuselevõtmise tulevastest metsakasutusel mahuga, diskonteerides metsamajandamisest tulevastest metsakasutusel mahuga, diskonteerides metsamajandamisest tulevastest metsakasutusel mahuga. Kui riigimetsa ögliase väärtuse hindamisel riigimetsa tulevastest raiemahust, mis arvestab ühtlase põhivara kasutuselevõtmise tulevastest metsakasutusel mahuga, diskonteerides metsamajandamisest tulevastest metsakasutusel mahuga, diskonteerides metsamajandamisest tulevastest metsakasutusel mahuga, diskonteerides metsamajandamisest tulevastest metsakasutusel mahuga, diskonteerides metsamajandamisest tulevastest metsakasutusel mahuga.
Riigimetsa väärtus arvutatakse iga aasta lõpu seisuga, kui puidu keskmise mõõdul (KMH) on eelmise aasta lõpu seisuga metsa väärtuse hindamisel kasutatud mõõdunagaga võrreldes muutunud rohkem kui 10%. Vastasel juhul jäetakse riigimetsa väärtus bilansis muutmata.

Ümberhindlused


Ümberhindluseks kasutatakse ümberhindlusest eristatud, millel on 10% võrra muutunud eelmise aastal.

Võimalduseks kasutatakse ümberhindlusest eristatud, millel on 10% võrra muutunud eelmise aastal.

Renditud varad

Kapitalirendi käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omadused arvutatakse riskikohalikus kohustusel.

Kapitalirenti kajastatakse eelduse alusel rendilepingu rentnikule.

Kapitalirendi renditud varad kasutatakse eelduse alusel rendilepingu rentnikule.

Kasutusrendi makseid kajastatakse kuluna ühtlasi rendiperioodi lõpuni.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud huvitised pensionisuurenduse maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse välja praegustelt töötajatele.

Pensionisuurendused kajastatakse tulun consumptionaalse osa krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalaseTeenistuse periood lisahirvus pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutaval staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti andmeid, mille esialduvad ja andmed regulaarseks järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi hinnanguid pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajadest lahkub töölt enne pensionisuurenduse väljateenimist.

Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti andmeid, mille esialduvad ja andmed regulaarseks järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi hinnanguid pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt enne pensionisuurenduse väljateenimist.
meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumit ja kahjumit on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

**Tulude arvestus**
Kogutud trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat 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.

**Kulude arvestus**
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mittetagastatavad makse ja lõive kajastatakse soetamise momendi kuluna, mitte varade ega varude soetusmaksumusena.

**Siirded ja netovara**
Kulude ja põhivara soetus kaetakse riigieelarvest ja seda kajastatakse saadud siiretena. Arvestatud tulude üleandmist riigieelarvest kajastatakse antud siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid tehinguid (varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikused üleandmisid).

Tulemi täielikku üleandmiseks kajastatakse mitterahalist lisasüsteem, mis võivad võimaldada tulemiaruanne nulli. Seda kajastatakse ühtlasi netovarade muutusena. Tulusid ja kulud, mida tulemiaruandes ei ole (näiteks põhivarade ümberhindlust), kajastatakse otse netovarade muutusena.

**Riigieelarve täitmise aruanne**
Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisel printsibile on suuremad erinevused järgmised:

a) riigiraamatupidamiskohustuslaste siseseid elimineerimisi ei toheta;
b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduvat käibemaksu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega, s.t nii majanduskuludega kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude kuludega;
c) materiaalset ja immateriaalset põhivara ning bioloogiliste varade seotust kajastatakse kuluna ja nimetatud varade müügist saadavat tulu kajastatakse tuluna; põhivara amortisatsiooni, ümberhindlast ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata;
d) eelarves ja eelarve täitmisenä lõpete kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna Euroopa Liidu tõukefondidest saadavaid toetuid, mis liiguvad rahandusministeeriumi ja sihtasutustest rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhisest raamatupidamisaruannetes ei kajastata;
e) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud toetustena (tekkepõhisest aruandluses siiretena);
f) eelarves ja eelarve täitmisenä kajastatakse kasutatud sildfinantseerimist (tekkepõhisest arvestuses kajastatakse aasta lõpu seisuga riigikassa toetuste kontode negatiivset jäägi).

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
Lisa 2. Konsolideeritud asutused
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Tulemiaruande näitajad aasta kohta</th>
<th>Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Tegevus-</td>
<td>Tegevus-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tulud</td>
<td>kulud</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HTM</td>
<td>7 905</td>
<td>-198 833</td>
</tr>
<tr>
<td>Rahvusarhiiv</td>
<td>890</td>
<td>-5 153</td>
</tr>
<tr>
<td>EENet</td>
<td>3 105</td>
<td>-2 015</td>
</tr>
<tr>
<td>ENTK</td>
<td>1 335</td>
<td>-2 875</td>
</tr>
<tr>
<td>REKK</td>
<td>21</td>
<td>-1 588</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutseõppeasutused</td>
<td>64 440</td>
<td>-94 859</td>
</tr>
<tr>
<td>Rakenduskõrgkoolid</td>
<td>21 688</td>
<td>-35 130</td>
</tr>
<tr>
<td>Uldhariduskoold</td>
<td>7 899</td>
<td>-26 645</td>
</tr>
<tr>
<td>Teadus- ja arendusasutused</td>
<td>15 631</td>
<td>-11 403</td>
</tr>
<tr>
<td>Elimineerimised</td>
<td>-1 574</td>
<td>1 574</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku</td>
<td>121 340</td>
<td>-376 927</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HTM</td>
<td>7 038</td>
<td>-215 779</td>
</tr>
<tr>
<td>Rahvusarhiiv</td>
<td>850</td>
<td>-4 903</td>
</tr>
<tr>
<td>EENet</td>
<td>77</td>
<td>-566</td>
</tr>
<tr>
<td>ENTK</td>
<td>1 198</td>
<td>-3 061</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutseõppeasutused</td>
<td>31 821</td>
<td>-85 691</td>
</tr>
<tr>
<td>Rakenduskõrgkoolid</td>
<td>7 986</td>
<td>-33 293</td>
</tr>
<tr>
<td>Uldhariduskoold</td>
<td>1 126</td>
<td>-29 463</td>
</tr>
<tr>
<td>Teadus- ja arendusasutused</td>
<td>5 791</td>
<td>-9 470</td>
</tr>
<tr>
<td>Elimineerimised</td>
<td>-1 272</td>
<td>1 272</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku</td>
<td>54 615</td>
<td>-380 954</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sularaha</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Raha teel</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Arvelduskontod riigikassas</td>
<td>15 143</td>
<td>11 826</td>
</tr>
<tr>
<td>sealhulgas toetuste kontod</td>
<td>10 024</td>
<td>7 114</td>
</tr>
<tr>
<td>sealhulgas majandustegevusest laekuva tulu kontod</td>
<td>4 934</td>
<td>4 548</td>
</tr>
<tr>
<td>sealhulgas tagatiste kontod</td>
<td>185</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>Välisabi kontod krediidiasutuses</td>
<td>0</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>Arvelduskontod krediidiasutuses</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Raha ja pangakontod kokku</td>
<td>15 144</td>
<td>11 956</td>
</tr>
<tr>
<td>Sealhulgas arvelduskrediit</td>
<td>1 029</td>
<td>661</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Intressitulu rahalt ja selle ekvivalentidelt</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lisa 4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksusega
tuhandetes eurodes

4.A. Nõuded ja kohustused

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Lühi-ajalised nõuded</th>
<th>Pika-ajalised nõuded</th>
<th>Lühi-ajalised kohustused</th>
<th>Pikaajalised kohustused</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Riigiraamatupidamiskohustuslased</td>
<td>1 328</td>
<td>0</td>
<td>4 335</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kohalikud omavalitsused</td>
<td>1 731</td>
<td>2</td>
<td>30</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Muud avalik-õiguslikud juridilised isikud</td>
<td>1 728</td>
<td>0</td>
<td>1 399</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad</td>
<td>13 955</td>
<td>0</td>
<td>9 791</td>
<td>8 128</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Avaliku sektori üksused kokku</strong></td>
<td><strong>18 742</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>15 555</strong></td>
<td><strong>8 128</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sidusüksused</strong></td>
<td>15</td>
<td>2</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku avaliku sektori ja sidusüksused (vt lisa 6)</strong></td>
<td><strong>18 758</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>15 571</strong></td>
<td><strong>8 128</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Seisuga 31.12.2013</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Riigiraamatupidamiskohustuslased</td>
<td>769</td>
<td>0</td>
<td>5 802</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kohalikud omavalitsused</td>
<td>2 596</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Muud avalik-õiguslikud juridilised isikud</td>
<td>4 724</td>
<td>0</td>
<td>1 460</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad</td>
<td>24 501</td>
<td>0</td>
<td>10 010</td>
<td>22 380</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Avaliku sektori üksused kokku</strong></td>
<td><strong>32 590</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
<td><strong>17 279</strong></td>
<td><strong>22 380</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sidusüksused</strong></td>
<td>14</td>
<td>0</td>
<td>29</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku avaliku sektori ja sidusüksused (vt lisa 6)</strong></td>
<td><strong>32 604</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
<td><strong>17 308</strong></td>
<td><strong>22 380</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4.B. Tulud ja kulud

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
<th>Fi-nants-tulud ja -kulud</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
<th>Fi-nants-tulud ja -kulud</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tegevus-tulud</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tegevus-kulud</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Riigiraamatupidamiskohustuslased</td>
<td>7 587</td>
<td>-10 743</td>
<td>0</td>
<td>38 465</td>
<td>-20 648</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kohalikud omavalitsused</td>
<td>482</td>
<td>-11 144</td>
<td>0</td>
<td>659</td>
<td>-10 727</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Muud avalik-õiguslikud juridilised isikud</td>
<td>3 099</td>
<td>-148 735</td>
<td>0</td>
<td>3 881</td>
<td>-142 137</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad</td>
<td>32 913</td>
<td>-36 532</td>
<td>-487</td>
<td>65 693</td>
<td>-34 777</td>
<td>3 095</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Avaliku sektori üksused kokku</strong></td>
<td><strong>44 081</strong></td>
<td><strong>-207 154</strong></td>
<td><strong>-487</strong></td>
<td><strong>108 698</strong></td>
<td><strong>-208 289</strong></td>
<td><strong>3 096</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Sidusüksused</td>
<td>3</td>
<td>-368</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>-211</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku avaliku sektori ja sidusüksused</strong></td>
<td><strong>44 084</strong></td>
<td><strong>-207 522</strong></td>
<td><strong>-487</strong></td>
<td><strong>108 705</strong></td>
<td><strong>-208 500</strong></td>
<td><strong>3 096</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lisa 5. Maksud, lõivud, trahvid
tuhanetes eurodes

5.A. Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja -kohustused

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lühiajalised nõuded ja makstud ettemaksed</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maksud</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>maksude ettemaksed</td>
<td>239</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>käibemaksunõue</td>
<td>16</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maksud kokku (vt lisa 6)</strong></td>
<td>255</td>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Muud maksunõuded</strong></td>
<td>347</td>
<td>299</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Trahvid</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>„Väärteomenetluse seadustiku” alusel määratud trahvid</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Trahvid kokku</strong></td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>sh brutosummas</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maksu- ja trahvinõuded kokku</strong></td>
<td>347</td>
<td>301</td>
</tr>
<tr>
<td>Lühiajalised nõuded ja makstud ettemaksed kokku (vt lisa 6)</td>
<td>602</td>
<td>702</td>
</tr>
</tbody>
</table>

|                             |            |            |
| Lühiajalised kohustused ja saadud ettemaksed |            |            |
| **Maksud**                  |            |            |
| sotsiaalmaks                 | 2 182      | 2 087      |
| üksikisiku tulumaks           | 1 138      | 1 079      |
| töötuskindlustusmaks          | 172        | 233        |
| käibemaks                    | 68         | 77         |
| kogumispensioni makshed      | 89         | 84         |
| erisoodustuse tulumaks        | 35         | 31         |
| **Maksud kokku**             | 3 684      | 3 591      |
| **Loodusressursside kasutamise ja saastetasud** | 10 | 6 |
| **Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku (vt lisa 6)** | 3 694 | 3 597 |

5.B. Maksu-, lõivu-, trahvitulud

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tulud</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hasartmängumaks</td>
<td>2 597</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed kokku</strong></td>
<td>2 597</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Lõivud</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Muud riigilõivud</td>
<td>17</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Arhiiviseaduse alusel teostativate toimingute riigilööv</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sama õppeaine rigieksami korduvaks sooritamise registreerimise riigilööv</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Lõivud kokku (vt lisa 15)</td>
<td>26</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Trahvid</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Muud trahvid ja varalised karistused</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Keeleinspektsooni määratud trahvid, „Väärteomenetluse seadustiku” alusel määratud trahvid</td>
<td>11</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Trahvid kokku</strong> (vt lisa 16)</td>
<td>20</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maksud, lõivud, trahvid kokku</strong></td>
<td>2 643</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused

tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Lühiajaline osa</td>
<td>Pikaajaline osa</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Laenunõuded</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Õppelaenud, millele on rakendunud riigi tagatis</td>
<td>1 170</td>
<td>1 812</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Laenunõuded kokku</strong></td>
<td>1 170</td>
<td>1 812</td>
</tr>
<tr>
<td>sh brutosummas</td>
<td>3 086</td>
<td>2 314</td>
</tr>
<tr>
<td>sh ebatõenäoliselt laekuvad</td>
<td>−1 916</td>
<td>−502</td>
</tr>
<tr>
<td>Nõuded ostjate vastu</td>
<td>784</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>sh brutosummas</td>
<td>953</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>sh ebatõenäoliselt laekuvad</td>
<td>−169</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Viitaekumised</strong></td>
<td>12</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>sh brutosummas</td>
<td>195</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>sh ebatõenäoliselt laekuvad</td>
<td>−183</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Toetuste saamisega seotud nõuded (vt lisa 14.A)</td>
<td>4 295</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Muud nõuded</strong></td>
<td>45</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>sh brutosummas</td>
<td>59</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>sh ebatõenäoliselt laekuvad</td>
<td>−14</td>
<td>−1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed (vt lisa 5.A)</strong></td>
<td>255</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ettemaksud toetused (vt lisa 14.B)</strong></td>
<td>29 972</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ettemaksud tulevaste perioodide kulud</strong></td>
<td>662</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Muud nõuded ja makstud ettemaksed kokku</strong></td>
<td>37 195</td>
<td>1 828</td>
</tr>
<tr>
<td>sh avalik sektor ja sidusüksused (vt lisa 4.A)</td>
<td>32 604</td>
<td>18 758</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kohustused ja saadud ettemaksed</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maksu-, lõivi- ja trahvikohustused (vt lisa 5.A)</td>
<td>3 694</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Viitvõlad</strong></td>
<td>2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toetuste maksmise kohustused (vt lisa 14.B)</strong></td>
<td>2 403</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Muud kohustused</strong></td>
<td>573</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa 14.A)</strong></td>
<td>9 918</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud</strong></td>
<td>58</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku</strong></td>
<td>16 648</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Laenunõuetena 5 400 000 eurot kajastatakse õppelaene, millele on rakendunud riigi tagatis; viitaekumisena kajastatakse õppelaenunõuete intresse. 2012. aastal hinnati kaudsel meetodil ebatõenäoliselt laekuvateks õppelaenunõueteks kogusummast 43%, 2013. aastal 45%.

2013. aastal hinnati ebatõenäoliselt laekuvaks intressituluks õppelaenudelt 58 000 eurot ja seisuga 31. detsember 2013 on ebatõenäoliselt laekuv intressinõue 183 000 eurot (intressimäär 5%).

Aruandeperiodil rakendus riigitagatis 229 õppelaenulepingule summas 537 000 eurot. Nõuete katteks laekus 1 325 000 eurot, sellest kohtutäiturite kaudu 312 000 eurot (2012. aastal 202 000 eurot).

2013. aastal alustati kohtumenetlust 472 õppelaenunõude sissenõudmiseks summas 1 149 000 eurot, sellest maksekäsu kiirmenetlusse saadeti 362 lepingut summas 805 000 eurot ja hagimenetletu algatati 110 lepingu kohta summas 344 000 eurot. Täitemenetlusse saadeti 2013. aastal 246 laenulepingu nõuded 459 000 euro eest.
Nende lepingute arv, millele riigitagatis on rakendunud | 2013 | 2012
--- | --- | ---
Riigile üle tulnud nõuete summa | 537 000 eurot | 1 023 000 eurot
Laekunud nõuete katteks (vt lisa 22) | 1 325 000 eurot | 1 277 000 eurot
Laekunud lisaintress (vt lisa 22) | 222 000 eurot | 288 000 eurot
Kohtumenetlusses edastatud lepingute arv | 472 | 417
Täitemenetlusses edastatud lepingute arv | 246 | 334
Riigile üle tulnud nõuete osakaal pankades olevas õppelaenüügis | 0,3% | 0,5%

Aruande aasta jooksul on õppelaenunõuete koguarv, millele on rakendunud riigi tagatis, võrreldes eelmise aastaga langenud ca 160 nõude võrra. Sisenõutav keskmine õppelaenunõude summa on viimastel aastatel olnud järgmine:
- 2009. aastal 2 022 eurot;
- 2010. aastal 2 319 eurot;
- 2011. aastal 2 744 eurot;
- 2012. aastal 2 610 eurot;
- 2013. aastal 2 345 eurot.

HTMle sissenõudmiseks tulnud õppelaenunõuete võrdlus nõuete katteks laekunud summadega:

Aruande perioodi lõpu seisuga on erinevates sissenõudmisetappides olevate nõuete osakaal võrreldes nõuete koguarvuga alljärgnev:

| kohtumenetluses menetluses | 36% | 44% |
| kohtumenetluses | 6% | 6% |
| kohtumenetluses lõppenud | 36% | 33% |
| täitemenetluses | 21% | 16% |
| Nõuete kohta on rakendatud maksepuhkuse õigust | 1% | 1% |


Riigiressuri jääk oli 31. detsembri 2013. aasta seisuga 26 000 eurot, sellest:
- lühiajaline osa 11 000 eurot;
- pikaajaline osa 18 000 eurot;
- diskonteerimise tõttu vähendatud pikaajaline osa 3 000 eurot.

Tegevuht (*digitaalselt allkirjastatud*)
Riigiressursi jääk oli 31. detsembri 2012. aasta seisuga 42 000 eurot, sellest:
- lühiajaline osa 18 000 eurot;
- pikaajaline osa 29 000 eurot;
- diskonteerimise töölt vähendatud pikaajaline osa 5 000 eurot.

Tingimuslike kohustustena kajastatakse pankades olevaid õppelaenude jääke, mis võivad nende tasumata jäämisel pööruda nõudeks riigi vastu.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AS Swedbank</td>
<td>111 431 000</td>
<td>125 503 000</td>
</tr>
<tr>
<td>AS SEB Pank</td>
<td>57 634 000</td>
<td>64 496 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Danske Pank</td>
<td>1 490 000</td>
<td>1 670 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordea Eesti Pank</td>
<td>1 579 000</td>
<td>1 613 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Krediidipank</td>
<td>505 000</td>
<td>566 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku</strong></td>
<td><strong>172 639 000</strong></td>
<td><strong>193 848 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Info pooleliolevate tsiviilasjade kohta (v.a. õppelaenunõuded) on alljärgnev:

Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppehoone renoveerimise lepingu ülesõldumise väärtuse 890 000 eurot ja nõue heinaküüni põlenguga tekitatud kahju hüvitamiseks 355 000 eurot.

Info pooleliolevate haldusasjade kohta on alljärgnev:

Tallinna linna kaebused HTMi vastu erakooliseaduse § 222 rakendamisega kaasnud ning tulevikus kantavate kulutuste tasumiseks – nõude suurus 1 383 000 eurot.
Lisa 7. Varud
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Valmistoodang</td>
<td>361</td>
<td>402</td>
</tr>
<tr>
<td>Tooraine ja materjal</td>
<td>116</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>Lõpetamata toodang</td>
<td>31</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>Ostetud kaubad müügiks</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Varud kokku</td>
<td>510</td>
<td>588</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Valmistoodanguna kajastatakse 206 000 euro väärtuses kutseõppeasutuste taimekasvatustoodangut (näiteks seemned, sööt, vili), 116 000 euro väärtuses töödeldud metsamaterjali ja 39 000 euro väärtuses Rahvusarhiivi publitseeritavaid ajaloo-ja arhiiviainelisi raamatuid.

Tooraine ja materjali varudena kajastatakse 116 000 euro väärtuses öppepraktika tarbeks soetatud varu (näiteks puit, metall, toiduained), laos olevat kütust ning toiduainelao jääki, kui see ületab „Riigi raamatupidamise üldeeskirjas“ sätestatud põhivara kapitaliseerimise piirmäära.

Lõpetamata toodanguna kajastatakse 22 000 euro väärtuses Rahvusarhiivi trükiseid ning 9 000 euro väärtuses Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskooli ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse praktikabaaside sigade-ja veiste lihakarja õiglases väärtuses.
### Lisa 8. Osalused sihtasutustes
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sihtasutused</th>
<th>osaluse protsent</th>
<th>Osalus netovaras perioodi alguses</th>
<th>Soetused ja likvideerimised</th>
<th>Tulem kapitaliosalus e meetodil</th>
<th>Osalus netovaras perioodi lõpus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus</td>
<td>100</td>
<td>6 227</td>
<td>2793</td>
<td>92</td>
<td>9112</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtasutus Innove</td>
<td>100</td>
<td>340</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>346</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtasutus Kutsekoda</td>
<td>100</td>
<td>256</td>
<td>0</td>
<td>27</td>
<td>283</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtasutus Archimedes</td>
<td>100</td>
<td>465</td>
<td>0</td>
<td>–29</td>
<td>436</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtasutus Eesti Teadusagnetuur</td>
<td>100</td>
<td>467</td>
<td>0</td>
<td>32</td>
<td>499</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA</td>
<td>100</td>
<td>12 534</td>
<td>0</td>
<td>–402</td>
<td>12 132</td>
</tr>
<tr>
<td>Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus</td>
<td>100</td>
<td>806</td>
<td>0</td>
<td>17</td>
<td>823</td>
</tr>
<tr>
<td>Tiigrihüppe Sihtasutus</td>
<td>100</td>
<td>69</td>
<td>–69</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KOKKU</strong></td>
<td></td>
<td><strong>21 164</strong></td>
<td><strong>2 724</strong></td>
<td><strong>–257</strong></td>
<td><strong>23 631</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Vt tegevusaruanne „Majandusaastal toimunud ja eeldatavad muudatused valitsemisala koosseisus“.
Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud

tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Bilansiline väärts perioodi alguses</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soetusmaksumus</td>
<td>1 919</td>
<td>2 993</td>
</tr>
<tr>
<td>Akumuleeritud kulum</td>
<td>−395</td>
<td>−592</td>
</tr>
<tr>
<td>Jääkväärtus</td>
<td>1 524</td>
<td>2 401</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Perioodi liikumised</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soetus</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ümberhindlus</td>
<td>2</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>Üle antud mitterahalised sissemakse (vt lisa 21)</td>
<td>−10</td>
<td>−447</td>
</tr>
<tr>
<td>Ümberklassifitseerimine materiaalsesse põhivarasses (vt lisa 10)</td>
<td>−6</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Amortisatsioon ja allahindlused (vt lisa 20)</td>
<td>−91</td>
<td>−520</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Perioodi liikumised kokku</strong></td>
<td>−105</td>
<td>−877</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bilansiline väärts perioodi lõpus</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soetusmaksumus</td>
<td>1 840</td>
<td>1 919</td>
</tr>
<tr>
<td>Akumuleeritud kulum</td>
<td>−421</td>
<td>−395</td>
</tr>
<tr>
<td>Jääkväärtus</td>
<td>1 419</td>
<td>1 524</td>
</tr>
<tr>
<td>sh kasutusrendile antud kinnisvarainvesteeringud:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>soetusmaksumus</td>
<td>845</td>
<td>899</td>
</tr>
<tr>
<td>jääkväärtus</td>
<td>680</td>
<td>814</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Üle antud mitterahalised sissemakse:
10 000 eurot RKASile üle antud varad (vt lisa 21).

Ümberklassifitseerimine materiaalsesse põhivarasses:
6 000 eurot Võrumaa Kutsehariduskeskus võttis kooli kasutusse jääkmaksumuses öppetöökoja ja puidutöökoja.

Ümberhindlus:
2 000 eurot Järvamaa Kutsehariduskeskuses arvele võetud korteritealune maa.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt</td>
<td>17</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinnisvarainvesteeringute halduskulud</td>
<td>6</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>järgmisel majandusaastal</td>
<td>16</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>2. kuni 5. aastal</td>
<td>16</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>pärast 5. aastat</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Lisa 10. Materiaalne põhivara
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Maa</th>
<th>Hooned ja rajalised</th>
<th>Masinad ja seadmed</th>
<th>Muu põhivara</th>
<th>Lõpetamata tööd ja ettemaksed</th>
<th>Kokku</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5 697</td>
<td>361 410</td>
<td>48 712</td>
<td>8 907</td>
<td>12 203</td>
<td>436 929</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Bilansiline väärtus perioodi alguses

- **Soetusmaksumus:** 5 697
- **Akumuleeritud kulum:** 0
- **Jääkväärtus:** 5 697

### Aruandeperioodi liikumised

#### Soetused ja parendused

| | 0 | 16 832 | 4 466 | 929 | 14 538 | 36 765 |

#### Saadud ja antud siirded (vt lisa 21)

| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

#### Ule toodus kinnisvarainvesteeringutest (vt lisa 9)

| | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |

#### Ule antud mitterahalised sissemaksed (vt lisa 21)

| | -179 | -6 212 | -762 | -31 | -52 | -7 236 |

#### Müüdud varad müügihinnas

| | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |

#### Kasum varade müügist (vt lisa 16)

| | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |

#### Mitterahalise sihtfinantseerimise üle antud

| | -177 | -437 | 0 | 0 | 0 | -614 |

#### Amortisatsioon jaallahindlused (vt lisa 20)

| | 0 | -20 518 | -7 026 | -999 | 0 | -28 543 |

#### Ümberhindlus

| | 44 | 77 | 0 | 0 | 0 | 121 |

#### Ümberklassifitseerimine põhivara klasside vahel

| | 0 | 13 861 | 1 473 | 363 | -15 697 | 0 |

#### Mahakandmine jääkväärtuses (vt lisa 20)

| | 0 | -1 235 | -12 | 0 | 0 | -1 247 |

### Liikumised kokku

| | -310 | 2 374 | -1 861 | 262 | -1 211 | -746 |

#### Bilansiline väärtus perioodi lõpus

- **Soetusmaksumus:** 5 387 371 515 52 335 9 772 10 992 449 001
- **Akumuleeritud kulum:** 0
- **Jääkväärtus:** 5 387 298 723 18 162 4 474 10 992 337 738

sh kapitalirendi tingimustel:

- **soetusmaksumus:** 23 521 3 0 |
- **jääkväärtus:** 22 749 3 0 |

sh kasutusrendidel antud varad:

- **soetusmaksumus:** 3 094 0 0 0 3 094 |
- **jääkväärtus:** 2 500 0 0 0 2 500 |

### Rahavoogude aruandes kajastub real „tasutud põhivara soetused“ –24 984 000 eurot, mis tuleneb järgmistest summades:

1. materiaalsete, immateriaalsete ja bioloogiliste vara soetused ja parendused –38 121 000 eurot;
2. põhivarapostiku kääbemaks –4 613 000 eurot;
3. korrigeeritud põhivara soetuse sihtfinantseerimises üle 3 422 000 eurot;
4. korrigeeritud kaptalirendikohustustega 15 021 000 eurot;
5. korrigeeritud ostetud põhivara seotud kohustuste muutusega –693 000 eurot.

*Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)*
Hoonete, rajatiste, masinate ja seadmete ja muu põhivara soetus ning lõpetamata tööde ümberklassifitseerimine põhivaraks 37 924 000 euro ulatuses; neist olulisemad on:

7 056 000 eurot Viljandi Gümnaasimi koolihoone RKASlt;
4 704 000 eurot Läänemaa Ühisgümnaasiumi õppehoone renoveerimine; (sh 3 273 000 RKASlt)
4 579 000 eurot Nõo Reaalümüsnaasiumi õppehoone RKASlt
3 162 000 eurot Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu renoveerimine;
2 903 000 eurot Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppehoone, jääkeldri ja maaparandussüsteemi renoveerimine ning põllumajandussektori seadmete ja inventari soetus;
2 983 000 eurot Jõgevamaa Gümnaasiumi õppehoone renoveerimine; (sh 1 412 000 RKASlt);
1 090 000 eurot Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õppetöökodade seadmete ja transpordivahendite soetus;
1 073 000 eurot Eesti Meremaketeed ja õppehoone ja revaalasimulaatori seadmete ja inventari soetus;
1 016 000 eurot Tallinna Tehnikakõrgkooli peahoone ventilatsioonisüsteemi ja katuse renoveerimine ning ühiselamu C-korpuse õppuruumide ehitus;
1 011 000 eurot Tallinna Transpordikooli õppehoone ja seadmete soetus;
874 000 eurot Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone renoveerimine, õppeseadmete ja inventari soetus;
649 000 eurot Eesti Biokeskuse geeniproovide andmepank;
527 000 eurot Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli garawa ventilatsioonisüsteemi ja katuse renoveerimine ning ühiselamu C-korpuse õpperuumide ehitus;
454 000 eurot Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppehoonetesse maakütte paigaldustööd.
404 000 eurot Luua Metsanduskooli õppehoone renoveerimine ja seadmete soetus;
400 000 eurot Eesti Lennuakadeemia õppebaasi arendamiseks laboriseadmete ja reaktiivlennuki soetus;
373 000 eurot Tallinna Tööstushariduskeskuse autotõökoja renoveerimine, seadmete ja inventari soetus;
302 000 eurot G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli muusikainstrumentide seadmete ja inventari soetus;
281 000 eurot Kuressaare Ametikooli väikelaevaehituse kompetentsikeskkuse tehnoloogialabori ja õppebaasi seadmete soetus;
113 000 eurot Järvamaa Kutsehariduskeskuse pumbajaama ja lüpsifarmi kanalisatsiooni renoveerimine;
74 000 eurot Hiiumaa Ametikooli õpilaskodu renoveerimine.

Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused seisuga 31.12.2013. aastal 10 992 000 euro ulatuses; neist olulisemad on:

2 556 000 eurot Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse ehitus;
1 833 000 eurot koolivõrgu ümberkorraldamisega seotud tööde ettemaksed RKASile;
955 000 eurot H. Elleri nim Tartu Muusikakooli uue õppehoone ehitus;
934 000 eurot Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õppetöökoopa-katlamaja renoveerimine;
885 000 eurot Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õppehoone ja sõõkla renoveerimine;
843 000 eurot HTM- gümnaasiumiohooete projektierimistööd;
406 000 eurot Tartu Õigusõppe Kooli õppehoone renoveerimine;
155 000 eurot Järvamaa Kutsehariduskeskuse tehnikalabori ja põllumajandusõppe praktikabaasi renoveerimine;
137 000 eurot Urvaste Kooli õppehoone renoveerimine;
125 000 eurot G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli kontser diklaveri ja klavessiini seadmete ja inventari soetus;
113 000 eurot Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli meieritööde ja jääkeldri seadmete ja inventari soetus;
97 000 eurot Urvaste Kooli õppehoone renoveerimine;
92 000 eurot Tartu Tervishoiu Kõrgkooli parkla rajamine;

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Summ</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>69 000 euro</td>
<td>Tallinna K. Pätsi Vabaõhukoos õppehoone projekteerimistööd ja renoveerimine;</td>
</tr>
<tr>
<td>58 000 euro</td>
<td>Rahvusarhiivi lindiroboto laiendus ja Supermicro serveri soetus;</td>
</tr>
<tr>
<td>51 000 euro</td>
<td>Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlinemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse ning ühiselamu projekteerimistööd;</td>
</tr>
<tr>
<td>46 000 euro</td>
<td>Hiiumaa Ametikooli koolihooone restaureerimise projekteerimistööd.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 147 000 euro</td>
<td>Jääkväärtuses mahakandmine, millest olulisemad on:</td>
</tr>
<tr>
<td>675 000 euro</td>
<td>Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu ja katlamaja vana maksumuse osaline mahakandmine;</td>
</tr>
<tr>
<td>317 000 euro</td>
<td>Tallinna Ehituskooli renoveeritud õppehoonete ja õppepolüügoni vana maksumuse mahakandmine;</td>
</tr>
<tr>
<td>173 000 euro</td>
<td>Põltsamaa Ametikooli õppelaboratooriumi vana maksumuse mahakandmine;</td>
</tr>
<tr>
<td>35 000 euro</td>
<td>Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hoone vana maksumuse osaline mahakandmine;</td>
</tr>
<tr>
<td>17 000 euro</td>
<td>Järvamaa Kutsehariduskeskuse keskküttetorustiku ja pumbajaama vana maksumuse mahakandmine.</td>
</tr>
<tr>
<td>Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine 614 000 euro</td>
<td>Millest olulisemad on:</td>
</tr>
<tr>
<td>440 000 euro</td>
<td>Rakvere Ametikooli kolme õppehoonete üleandmine Tallinna Ülikoolile;</td>
</tr>
<tr>
<td>145 000 euro</td>
<td>Korteriomandite tasuta võõrandamine Tallinna Ülikoolile, Lühike jalg 7/Rüütli tn. 4-2; Lühike jalg 7/Rüütli tn. 4-M2; Rüütli tn. 6; Rüütli tn. 10/Rüütli tn. 8 Tallinn;</td>
</tr>
<tr>
<td>29 000 euro</td>
<td>Maa tasuta võõrandamine Tallinna Ülikoolile, Teatri väljak 7 Tallinn.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ümberhindlus:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99 000 euro</td>
<td>RKASile üle antud varade hindamine õiglasesse väärtusesse;</td>
</tr>
<tr>
<td>15 000 euro</td>
<td>Maa ümberhindlus enne Tallinna Ülikoolile üleandmist (Teatri väljak 7, Tallinn);</td>
</tr>
<tr>
<td>7 000 euro</td>
<td>Tallinna Ehituskooli maaüksuse (Pärnu mnt 164a, Tallinn) arvelevõtmine.</td>
</tr>
<tr>
<td>Üle antud mitterahalised sissemaksed:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 744 000 euro</td>
<td>RKASile üle antud varad (vt lisa 21);</td>
</tr>
<tr>
<td>2 492 000 euro</td>
<td>EENeti varade üleandmine Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele.</td>
</tr>
<tr>
<td>Saadud siiretena (vt lisa 21):</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 000 euro</td>
<td>Luua Metsanduskool sai Jõgeva Maavalitsuselt maaüksuse (Lille kinnistu).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lisa 11. Immateriaalne põhivara
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Immateriaalne põhivara</th>
<th>Tarkvara</th>
<th>Muu immateriaalne põhivara</th>
<th>Ettemaksed</th>
<th>Kokku</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Bilansiline väärtsus perioodi alguses</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soetusmaksumus</td>
<td>5 871</td>
<td>0</td>
<td>485</td>
<td>6 356</td>
</tr>
<tr>
<td>Akumuleeritud kulum</td>
<td>−3 453</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>−3 453</td>
</tr>
<tr>
<td>Jäänähkäärtsus</td>
<td>2 418</td>
<td>0</td>
<td>485</td>
<td>2 903</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Aruandeperioodi liikumised</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soetatud</td>
<td>948</td>
<td>0</td>
<td>384</td>
<td>1 332</td>
</tr>
<tr>
<td>Amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 20)</td>
<td>−806</td>
<td>−14</td>
<td>0</td>
<td>−820</td>
</tr>
<tr>
<td>Umberrklassifitseerimine põhivara klasside vahel</td>
<td>25</td>
<td>649</td>
<td>−674</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Mahakandmine jäänähkäärtsus (vt lisa 20)</td>
<td>−18</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>−18</td>
</tr>
<tr>
<td>Liikumised kokku</td>
<td>149</td>
<td>635</td>
<td>−290</td>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bilansiline väärtsus perioodi lõpus</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soetusmaksumus</td>
<td>6 744</td>
<td>649</td>
<td>195</td>
<td>7 588</td>
</tr>
<tr>
<td>Akumuleeritud kulum</td>
<td>−4 177</td>
<td>−14</td>
<td>0</td>
<td>−4 191</td>
</tr>
<tr>
<td>Jäänähkäärtsus</td>
<td>2 567</td>
<td>635</td>
<td>195</td>
<td>3 397</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tarkvara ning öiguste ja litsentside soetus ja lõpetamata tööde ümberklassifitseerimine immateriaalseks põhivaraks 1 622 000 euro väärtsuses, neist olulisemad:

- 649 000 euro Eesti Biokeskuse geeniproovide andmebaas;
- 550 000 euro EHIS maksumuses 210 000 euro, Eesti Teaduse Infosüsteem (ETIS) maksumuses 184 000 euro, elektrooniline dokumendi haldussüsteem (EDHS) 72 000 euro, Koolide Haldamise Infosüsteemi (KIS) järkärguline soetus 19 000 euro ning tarkvara QlikView kasutaja litsentsid 65 000 euro;
- 332 000 euro Rahvusarhiivi digitaalarkivi juurdepääs info süsteemi soetus;
- 44 000 euro Eesti Kirjandusmuuseumi Euroopa loitsude andmebaasi programmeerimine, failirepositooriumi tarkvara arendus, tarkvara litsentside soetus.

Ettemaksed seisuga 31.12.2013. aastal 195 000 euro ulatuses, neist olulisemad:

- 109 000 euro Eesti Biokeskuse geeniproovide andmebaas;
- 71 000 euro Rahvusarhiivi digitaalarkivi infosüsteemi soetus;
- 15 000 euro Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositooriumi tarkvara arendus.
Lisa 12. Bioloogilised varad
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Perioodi alguses</th>
<th>Soetatud</th>
<th>Õiglase väärtuse muutus (vt lisa 20)</th>
<th>Müüdud müügihinnas</th>
<th>Kasum varade müügist (vt lisa 16)</th>
<th>Perioodi lõpul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mets</td>
<td>7 659</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>7 659</td>
</tr>
<tr>
<td>Loomad</td>
<td>113</td>
<td>25</td>
<td>3</td>
<td>−21</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Taimed ja isandused</td>
<td>46</td>
<td>0</td>
<td>−7</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku bioloogilised varad</td>
<td>7 818</td>
<td>25</td>
<td>−4</td>
<td>−21</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Käibevaras kajastatud mets</td>
<td>851</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>851</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Metsamaa pindal on 7812,3 ha (Pärnumaa Kutsehariduskeskisel 4718 ha ja Luua Metsanduskoolib 3094,3 ha). Mittemajandatavate metsade alune pindala on 439,3 ha, sellest püsielupaikade sihtkaitsevööndeid 156 ha, kaitsealade sihtkaitsevööndeid 184 ha ja vääriselupaiku 99,3 ha ulatuses.

Pärnu Kutsehariduskeskuse metsa tagavara on 972 850 tm, sellest mittemajandatava metsa tagavara 86 461 tm; Luua Metsanduskooli metsa tagavara on 622 961 tm, sellest mittemajandatava metsa tagavara 25 152 tm.

Alljärgnevate koolide hallatavat metsa kajastatakse bilansivä liselt:
- Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mets pindalaga 68,6 ha (tagavara 12 099 tm);
- Võrumaa Kutsehariduskeskuse mets pindalaga 24,2 ha (tagavara 6 103 tm);
- Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli mets pindalaga 41,5 ha (tagavara 6 733 tm).

Metsamaterjali müük:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>keskmine müügihind</th>
<th>2012</th>
<th>keskmine müügihind</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Luua Metsanduskool</td>
<td>12 070</td>
<td>47,38 eurot</td>
<td>11 567</td>
<td>40,3 eurot</td>
</tr>
<tr>
<td>Pärnumaa Kutsehariduskeskuse</td>
<td>19 361</td>
<td>37,98 eurot</td>
<td>17 410</td>
<td>36,0 eurot</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lisa 13. Laenukohustused
tuhandetes eurodes

Järelejäänud tähtaja järgi

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laenud</td>
<td>661</td>
<td>1 029</td>
</tr>
<tr>
<td>sealhulgas arvelduskrediit</td>
<td>661</td>
<td>1 029</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalirent</td>
<td>235</td>
<td>614</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku</td>
<td>896</td>
<td>1 643</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laenud 1 aasta</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Laenud 1−5 aastat</td>
<td>0</td>
<td>2 535</td>
</tr>
<tr>
<td>Laenud üle 5 aastat</td>
<td>0</td>
<td>19 833</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku</td>
<td>8 351</td>
<td>22 982</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kokku 31.12.2012 9 012
Kokku 31.12.2013 24 011

Intressikulu

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Intressikulu kapitalirendilt</td>
<td>-230</td>
<td>-254</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku</td>
<td>-230</td>
<td>-254</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2013. aastal andis Riigi Kinnisvara AS üle järgmised investeeringud:
- 5 644 000 eurot Viljandi Riigigümnaasiumi koolihoone (2014. aasta intressimäär 1,235%);
- 4 526 000 eurot Nõo Reaalgümnaasiumi koolihoone (2014. aasta intressimäär 1,235%);
- 3 481 000 eurot Porkuni Kooli renoveeritud koolihoone (2014. aasta intressimäär 1,203%);
- 2 100 000 eurot Kallemäe Kooli täiendav juurdeehitus ja staadion (2014. aasta intressimäär 1,274%);
- 2 389 000 eurot Kammer Kooli koolihoone ja staadion (2014. aasta intressimäär 1,274%);
- 3 444 000 eurot Läänemaa Ühisgümnaasiumi koolihoone (2014. aasta intressimäär 1,235%);
- 1 396 000 eurot Jõgevamaa Ühisgümnaasiumi koolihoone (2014. aasta intressimäär 1,235%);

2012. aastal andis Riigi Kinnisvara AS üle järgmised investeeringud:
- 3 587 000 eurot Porkuni Kooli renoveeritud koolihoone (2013. aasta intressimäär 1,274%);
- 2 157 000 eurot Kallemäe Kooli täiendav juurdeehitus (2013. aasta intressimäär 1,274%);
- 2 460 000 eurot Kallemäe Kooli staadion (2013. aasta intressimäär 1,274%).

Arvelduskrediidit

HTM kajastab aasta lõpu seisuga järgmiste asutuste riigikassa toetuste kontode negatiivset jääki, mis väljendab tegelikult aasta kasutatud sidfinantseerimist:
- 432 000 eurot Tartu Observatorioorium;
- 271 000 eurot HTM;
- 199 000 eurot Tartu Tervishoiu Kõrgkool;
- 79 000 eurot Eesti Mereakadeemia;
- 38 000 eurot Eesti Keele Instituut;
- 10 000 eurot Rahvusarhiiv.

Raha kasutamine saadud limiidi ulatuses kajastatakse rigieelarve täitmise aruandes.

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud) 86
Lisa 14. Saadud ja antud toetused
tuhandetes eurodes

### 14.A Saadud toetused

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Jääk perioodi alguses</th>
<th>Arvestatud tulu</th>
<th>Jääk perioodi lõpus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Nõuded</td>
<td>Saadud ettemaksed</td>
<td>Tulu</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2012</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saadud toetused</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sotsiaalkindlustushüvitised</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</td>
<td>2 621</td>
<td>7 394</td>
<td>25 340</td>
</tr>
<tr>
<td>sh välisabi</td>
<td>1 451</td>
<td>5 973</td>
<td>18 891</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa Liidu fondidest</td>
<td>849</td>
<td>3 832</td>
<td>13 996</td>
</tr>
<tr>
<td>ISPA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>ESF</td>
<td>600</td>
<td>879</td>
<td>6 432</td>
</tr>
<tr>
<td>ERDF</td>
<td>249</td>
<td>2 953</td>
<td>7 329</td>
</tr>
<tr>
<td>EAGGF</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>EAFRD</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>saastekvoolide müügi tulust</td>
<td>275</td>
<td>0</td>
<td>834</td>
</tr>
<tr>
<td>muu välisabi</td>
<td>327</td>
<td>2 141</td>
<td>4 061</td>
</tr>
<tr>
<td>sh välisabi kaasfinantseerimine</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 608</td>
</tr>
<tr>
<td>sh tagasi nõutud välisabi</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>–132</td>
</tr>
<tr>
<td>sh kodumaine toetus</td>
<td>1 113</td>
<td>1 086</td>
<td>2 474</td>
</tr>
<tr>
<td>sh tagasi nõutud kodumaine toetus</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>–1</td>
</tr>
<tr>
<td>Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine</td>
<td>1 471</td>
<td>10 584</td>
<td>81 305</td>
</tr>
<tr>
<td>sh välisabi</td>
<td>1 366</td>
<td>10 038</td>
<td>74 879</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa Liidu fondidest</td>
<td>67</td>
<td>10 038</td>
<td>39 155</td>
</tr>
<tr>
<td>ESF</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ERDF</td>
<td>67</td>
<td>10 038</td>
<td>39 155</td>
</tr>
<tr>
<td>saastekvoolide müügi tulust</td>
<td>1 299</td>
<td>0</td>
<td>35 724</td>
</tr>
<tr>
<td>muu välisabi</td>
<td>327</td>
<td>2 141</td>
<td>4 061</td>
</tr>
<tr>
<td>sh välisabi kaasfinantseerimine</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 608</td>
</tr>
<tr>
<td>sh tagasi nõutud välisabi</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>–132</td>
</tr>
<tr>
<td>sh kodumaine toetus</td>
<td>1 113</td>
<td>1 086</td>
<td>2 474</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittesihtotstarbeline finantseerimine</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saadud toetused kokku (vt lisa 6)</td>
<td>4 093</td>
<td>17 978</td>
<td>106 680</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Jääk perioodi alguses</th>
<th>Arvestatud tulu</th>
<th>Jääk perioodi lõpus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Nõuded</td>
<td>Saadud ettemaksed</td>
<td>Tulu</td>
</tr>
<tr>
<td>Saadud toetused</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sotsiaalkindlustushüvitised</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</td>
<td>3 084</td>
<td>4 271</td>
<td>15 622</td>
</tr>
<tr>
<td>sh välisabi</td>
<td>2 177</td>
<td>3 343</td>
<td>12 589</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa Liidu fondidest</td>
<td>1 515</td>
<td>1 893</td>
<td>9 397</td>
</tr>
<tr>
<td>FIG ja EFF</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>ESF</td>
<td>619</td>
<td>443</td>
<td>3 950</td>
</tr>
<tr>
<td>ERDF</td>
<td>888</td>
<td>1 450</td>
<td>5 175</td>
</tr>
<tr>
<td>EAGGF</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>EAFRD</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>saastekvoolide müügi tulust</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>muu välisabi</td>
<td>660</td>
<td>1 450</td>
<td>3 150</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
### Jääk perioodi alguses

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nõuded</th>
<th>Saadud ettemaksed</th>
<th>Arvestatud tulu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>688</td>
<td>486</td>
<td>1 994</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Jääk perioodi lõpus

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nõuded</th>
<th>Saadud ettemaksed</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>714</td>
<td>398</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nõuded</th>
<th>Saadud ettemaksed</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 742</td>
<td>5 273</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Nõuded

- sh välisabi kaasfinantseerimine: 688
- sh tagasi nõutud välisabi: 0
- sh kodumaine toetus: 219
- sh tagasi nõutud kodumaine toetus: 0

### Saadud ettemaksed

- Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine: 4 828

### Saadud toetused kokku (vt lisa 6)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nõuded</th>
<th>Saadud ettemaksed</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>39 320 000</td>
<td>9 918 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 2013. aastal saadet

- 22 288 000 eurot kutseõppevaldkonna arendamiseks;
- 6 455 000 eurot kõrgharidusvaldkonna arendamiseks;
- 6 237 000 eurot teadus- ja arendustegevuse valdkonna arendamiseks;
- 1 665 000 eurot haridusvaldkonna arendamiseks;
- 973 000 eurot noorsoovaldkonna arendamiseks;
- 682 000 eurot arhiivivaldkonna arendamiseks;
- 581 000 eurot üldharidusvaldkonna arendamiseks;
- 439 000 eurot hariduse abiteenused.

#### 31. detsembrist 2013. aasta seisuga oli nõudeid 4 295 000 eurot, sellest:

- 3 385 000 eurot valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele;
- 511 000 eurot muudele avalikku sektorisse kuuluvatele asutustele;
- 399 000 eurot muudele organisatsioonidele.

#### 31. detsembrist 2013. aasta seisuga saadeti ettemaksed 9 918 000 eurot, sellest:

- 8 251 000 eurot valitsussektorisse kuuluvatel sihtasutustel;
- 1 045 000 eurot muudelt avalikku sektorisse kuuluvatel asutustel;
- 622 000 eurot muudelt organisatsioonidelt.
### 14.B Antud toetused

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Jääk perioodi alguses</th>
<th>Arvestatud</th>
<th>Jääk perioodi lõpus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Tasutud ettemaksed</td>
<td>Kohustused</td>
<td>Tasutud ettemaksed</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2012</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sotsiaaltoetused</td>
<td>0</td>
<td>49</td>
<td>-11 352</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtfinantseerimine</td>
<td>65 957</td>
<td>1 183</td>
<td>-93 179</td>
</tr>
<tr>
<td>sh välisabi</td>
<td>812</td>
<td>592</td>
<td>-3 163</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa Liidu fondidest</td>
<td>86</td>
<td>553</td>
<td>-2 269</td>
</tr>
<tr>
<td>ESF</td>
<td>84</td>
<td>421</td>
<td>-1 476</td>
</tr>
<tr>
<td>ERDF</td>
<td>2</td>
<td>132</td>
<td>-793</td>
</tr>
<tr>
<td>muu välisabi</td>
<td>726</td>
<td>39</td>
<td>-894</td>
</tr>
<tr>
<td>sh välisabi kaasfinantseerimine</td>
<td>15 039</td>
<td>31</td>
<td>-1 312</td>
</tr>
<tr>
<td>sh kodumaine</td>
<td>50 106</td>
<td>560</td>
<td>-88 706</td>
</tr>
<tr>
<td>sh tagasi nõutud toetus</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>MitessehtotstARBELINE finantseerimine</td>
<td>73</td>
<td>3</td>
<td>-97 617</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Antud toetused kokku (vt lisa 6)</strong></td>
<td><strong>66 030</strong></td>
<td><strong>1 235</strong></td>
<td><strong>-202 148</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2013</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sotsiaaltoetused</td>
<td>0</td>
<td>74</td>
<td>-12 184</td>
</tr>
<tr>
<td>Sihtfinantseerimine</td>
<td>16 709</td>
<td>1 699</td>
<td>-97 701</td>
</tr>
<tr>
<td>sh välisabi</td>
<td>315</td>
<td>1 382</td>
<td>-2 573</td>
</tr>
<tr>
<td>Euroopa Liidu fondidest</td>
<td>215</td>
<td>1 233</td>
<td>-2 396</td>
</tr>
<tr>
<td>ESF</td>
<td>40</td>
<td>502</td>
<td>-927</td>
</tr>
<tr>
<td>ERDF</td>
<td>175</td>
<td>731</td>
<td>-1 469</td>
</tr>
<tr>
<td>muu välisabi</td>
<td>100</td>
<td>149</td>
<td>-177</td>
</tr>
<tr>
<td>sh välisabi kaasfinantseerimine</td>
<td>246</td>
<td>138</td>
<td>-767</td>
</tr>
<tr>
<td>sh kodumaine</td>
<td>16 148</td>
<td>179</td>
<td>-94 431</td>
</tr>
<tr>
<td>sh tagasi nõutud toetus</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>MitessehtotstARBELINE finantseerimine</td>
<td>41</td>
<td>6</td>
<td>-107 788</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Antud toetused kokku (vt lisa 6)</strong></td>
<td><strong>16 750</strong></td>
<td><strong>1 779</strong></td>
<td><strong>-217 673</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2013. aastal arvestati sotsiaaltoetuste kulu 12 184 000 eurot, sellest:

- 6 600 000 euro põhi- ja täiendavad õppetoetused, sellest vajaduspõhine õppetoetus üliõpilastele 1 113 000 eurot;
- 1 805 000 euro toitlustustoetused;
- 1 396 000 euro stipendiümid jm toetused;
- 1 284 000 euro sõidusoodustused;
- 754 000 euro õpetajate lähtetoetus;
- 345 000 euro riiklikud preemiat ja autasud (302 000 euro riigiteaduspreemiatele, 11 000 euro riiklike konkursside preemiatele ja 32 000 euro riig F. J. Wiedemannite keeleauhinnale).

2013. aastal arvestati sihtfinantseerimise kulu 97 701 000 eurot, sellest:

- 52 239 000 euro teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;
- 9 948 000 euro kõrgharidusvaldkonnas;
- 6 589 000 euro keele- ja noortevaldkonnas;
- 18 722 000 euro alus- ja üldharidusvaldkonnas;

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
8 246 000 eurot kutseõppevaldkonnas;
1 857 000 eurot hariduse abiteenuste ja muu haridusalase tegevuse toetamiseks;
100 000 eurot arhiivinduse valdkonnas.

2013. aastal arvestatud kodumaisest sihtfinantseerimisest (94 431 000 eurot) kasutati tegevuskulude tarbeks 92 124 000 eurot ja põhivarade tarbeks 2 307 000 eurot.

Tegevuskulude kodumaisest sihtfinantseerimisest olulisemad olid:
27 643 000 eurot teaduse sihtfinantseerimine, infrastruktuurikulud, uurimistoetused;
10 541 000 eurot Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ülalpidamiskulud;
7 782 000 eurot munitsipaalkoolide kutseõppekulud;
6 751 000 eurot haridustoeasted erakoolidele;
6 486 000 eurot teaduse baasfinantseerimine;
6 371 000 eurot Sihtasutuse Innove tegevuskulude rahastamine;
4 648 000 eurot Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse tegevuse rahastamine;
3 498 000 eurot Sihtasutuse Archimedes tegevuse rahastamine;
2 284 000 eurot keelevaldkonna toetused;
2 165 000 eurot noortevaldkonna toetused;
1 913 000 eurot ülikoolide raamatukogude tegevuskulud;
1 886 000 eurot toetus vene õppekeelega koolide ja laste- ja lasteaedade ehitustamistamiseks eesti keele üleminekuks;
1 579 000 eurot Teaduste Akadeemia tegevuskulud.

2013. aastal arvestati mittesihtotstarbelise finantseerimise kulu 107 788 000 eurot, selt olulisemad:
100 654 000 eurot riiklik koolitustellimus;
6 129 000 eurot muud toetused kõrgkoolidele ja teadusasutustele;
470 000 eurot muud mittesihtotstarbelise finantseerimine;
535 000 eurot erinevate organisatsioonide liikmemaksud.

31. detsembri 2013. aasta seisuga tasutud ettemaksete jääb oli 29 972 000 eurot, sest olulisemad:
31 810 000 eurot on ette makstud valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele;
6 570 000 eurot Sihtasutus Innove;
5 036 000 eurot Sihtasutus Archimedes;
3 199 000 eurot Eesti Teadusagentuur;
3 126 000 eurot Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus;
852 000 eurot Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed;
27 000 eurot muud valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused.

Toetuste kohustused olid 31. detsembri 2013. aasta seisuga 2 403 000 eurot.
Kajastab Haridus- ja Teadusministeeriumi, ENTK ja teadusasutuste kohustusi partneritele summas 1 806 000 eurot, doktoriõppe tulemustasude maksimise kohustusi summas 413 000 eurot, muid sihtfinantseerimise kohustusi summas 126 000 eurot ning õpilaste õppetoetuste maksime kohustust summas 58 000 eurot.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Otsik</th>
<th>Saadaolev sihtfinantseerimine</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SA Innove</td>
<td>ERDF</td>
<td>36 779</td>
<td>38 840</td>
</tr>
<tr>
<td>SA Archimedes</td>
<td>ERDF</td>
<td>14 599</td>
<td>20 317</td>
</tr>
<tr>
<td>Rahandusministeerium</td>
<td>muu välisabi</td>
<td>5 480</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>SA Innove</td>
<td>ESF</td>
<td>3 306</td>
<td>5 123</td>
</tr>
<tr>
<td>Etevõttulse Arendamise SA</td>
<td>ERDF</td>
<td>2 929</td>
<td>3 059</td>
</tr>
<tr>
<td>Kultuuriministeerium</td>
<td>muu välisabi</td>
<td>993</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet</td>
<td>FIFG ja EFF</td>
<td>787</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>SA Archimedes</td>
<td>ESF</td>
<td>439</td>
<td>2 214</td>
</tr>
<tr>
<td>SA Archimedes</td>
<td>muu välisabi</td>
<td>360</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>MTU Võrumaa Omavalitsuste Liit</td>
<td>ERDF</td>
<td>356</td>
<td>413</td>
</tr>
<tr>
<td>SA Innove</td>
<td>kodumaine toetus</td>
<td>346</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tartu Ülikool</td>
<td>ERDF</td>
<td>6</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>Rahandusministeerium</td>
<td>tulu saastekvootide müügist</td>
<td>0</td>
<td>1 657</td>
</tr>
<tr>
<td>Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet</td>
<td>ERDF</td>
<td>0</td>
<td>839</td>
</tr>
<tr>
<td>SA Keskkonnainvesteeringute Keskus</td>
<td>ERDF</td>
<td>0</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>Eesti Infotehnoloogia SA</td>
<td>ESF</td>
<td>0</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>Tartu Ülikool</td>
<td>muu välisabi</td>
<td>0</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Muu saadaolev sihtfinantseerimine</td>
<td></td>
<td>308</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saadaolev sihtfinantseerimine kokku</strong></td>
<td></td>
<td><strong>66 688</strong></td>
<td><strong>73 074</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Antav sihtfinantseerimine</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HTM toetused programmide partneritele</td>
<td>ESF</td>
<td>18</td>
<td>522</td>
</tr>
<tr>
<td>ENTK</td>
<td>ESF</td>
<td>0</td>
<td>432</td>
</tr>
<tr>
<td>Eesti Lennuakadeemia</td>
<td>ERDF</td>
<td>13</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>Valgamaa Kutseõppekeskus</td>
<td>muu välisabi</td>
<td>194</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Antav sihtfinantseerimine kokku</strong></td>
<td></td>
<td><strong>225</strong></td>
<td><strong>1 124</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud) 91
### Lisa 15. Kaupade ja teenuste müük
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tulu haridusalasest majandustegevusest</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tulu elamu- ja kommunaaltegevusest</td>
<td>377</td>
<td>1 001</td>
</tr>
<tr>
<td>Tulu üldvalitsemisest</td>
<td>156</td>
<td>256</td>
</tr>
<tr>
<td>Tulu idealasest tegevusest</td>
<td>67</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>Üür ja rent</td>
<td>56</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>Lõivutulu (vt lisa 5.B)</td>
<td>26</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku</td>
<td>12 618</td>
<td>14 570</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tulu haridusalasest majandustegevusest oli 11 936 000 eurot, sellest:
6 838 000 eurot kolride praktikabaasides, õppetöökodades ja -metskondades praktika käigus valminud toodangu ja osutatud teenuste müügist saadud tulu;
2 734 000 eurot tulu taseme-, täiendus- ja ümberõppe teenuse osutamisest;
1 663 000 eurot noortelaagride, konverentside ja muude ürituste korraldamisest saadud tulu ning tasu tootluse- ja kaitsekuludeks ja õppematerjaliide katkeks;
701 000 eurot tulu teadus- ja arendustegevusest.

Tulu elamu- ja kommunaaltegevusest 377 000 eurot kajastatakse ühiselamute ja õpilaskodude kütte-, elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja muude kommunaalkulude edasimüüki õpilastele.

Üldvalitsemise tuludena 156 000 eurot kajastatakse Rahvusarhiivi arhiivimaterjalide koopiate tegemisest ja publikatsioonide müügist saadavat tulu.

Sidealase tegevuse tuluna kajastatakse EENeti andmeside- ja sisuteenuste osutamisest saadavat tulu 67 000 eurot.

Üüri- ja renditulud olid 56 000 eurot, sellest 32 000 eurot moodustas mitteeluruumide, 17 000 eurot kinnisvarainvesteeringute, 5 000 eurot muu vara ja 1 000 eurot eluruumide üüri ja renditulu.

### Lisa 16. Muud tulud
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Trahvid (vt lisa 5.B)</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kasum varude müügist</td>
<td>13</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasum bioloogiliste varade müügist (vt lisa 12)</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasum materiaalse põhivara müügist (vt lisa 10)</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Muud tulud</td>
<td>38</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku</td>
<td>80</td>
<td>90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
Lisa 17. Tööjõukulud
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Osad</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avaliku teenistuse ametnikke töötasud</td>
<td>−3 859</td>
<td>−5 506</td>
</tr>
<tr>
<td>Töötajate töötasud</td>
<td>−54 268</td>
<td>−50 088</td>
</tr>
<tr>
<td>sealhulgas õpetajate töötasud</td>
<td>−19 766</td>
<td>−18 258</td>
</tr>
<tr>
<td>Valitavate ja ametisse nimetatud isikute töötasud</td>
<td>−44</td>
<td>−45</td>
</tr>
<tr>
<td>Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud</td>
<td>−4 108</td>
<td>−4 881</td>
</tr>
<tr>
<td>Koosseisuvälised töötasud</td>
<td>0</td>
<td>−14</td>
</tr>
<tr>
<td>Muude isikute töötasud</td>
<td>−14</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Eripensionid ja pensionisuurendused (vt lisa 23)</td>
<td>−112</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Töötasukulud kokku</strong></td>
<td>−62 405</td>
<td>−60 400</td>
</tr>
<tr>
<td>Erisoodustused</td>
<td>−419</td>
<td>−432</td>
</tr>
<tr>
<td>Sotsiaalkindlustusmaks</td>
<td>−20 711</td>
<td>−20 171</td>
</tr>
<tr>
<td>Töötuskindlustusmaks</td>
<td>−612</td>
<td>−836</td>
</tr>
<tr>
<td>Tulumaks erisoodustustelt</td>
<td>−126</td>
<td>−133</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitaliseeritud oma valmistatud põhivara maksumusse</td>
<td>37</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tööjõukulud kokku</strong></td>
<td>−84 236</td>
<td>−81 946</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Keskmine töötajate arv

<table>
<thead>
<tr>
<th>Osad</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avaliku teenistuse ametnikud</td>
<td>238,06</td>
<td>432,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Töötajad</td>
<td>4 998,84</td>
<td>4 949,95</td>
</tr>
<tr>
<td>sealhulgas õpetajad</td>
<td>1 769,51</td>
<td>1 767,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Valitavad ja ametisse nimetatud isikud</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Koosseisuvälised töötajad</td>
<td>0</td>
<td>15,83</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku</strong></td>
<td>5 237,9</td>
<td>5 399</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Alates 01.04.2013.aastal muutus avaliku teenistuse seadus ning osa teenistujad viidi üle töölepinguga töötajateks.

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud

<table>
<thead>
<tr>
<th>Osad</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Haridus- ja Teadusministeerium minister</td>
<td>−44,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Haridus- ja Teadusministeerium kantsler ja asekantslerid</td>
<td>−171,0</td>
<td>−1,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku</strong></td>
<td>−215,0</td>
<td>−228</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ülaltoodud töötasu on arvestatud ilma sotsiaalmaksuta ja töötuskindlustusmaksuta, kuid selle hulka on arvatud hüvitised.

Bilansi lühiajaliste kohustuste real „võlad töövõtjatele” kajastub 4 040 000 eurot, sellest:
- 2 077 000 eurot töötajate aruandeaasta lõpuks välja teenitud, kuid välja maksmata puhkusekohustus;
- 1 165 000 eurot aruandeaasta lõpuks välja maksmana tööasutus;
- 773 000 eurot tööasutuselt arvestatud ja kinni peetud, kuid deklareerimata maksukohustus;
- 25 000 eurot muud kohustused (näiteks majandus- või lähetuskulude kompenseerimine).

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
### Lisa 18. Majandamiskulud

<table>
<thead>
<tr>
<th>Majandamiskulud</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kinnistute ja hoonete, ruumide majandamiskulud</td>
<td>−11 392</td>
<td>−12 528</td>
</tr>
<tr>
<td>sh üür ja rent</td>
<td>−1 631</td>
<td>−1 720</td>
</tr>
<tr>
<td>Õpnevahendite ja koolituskulud</td>
<td>−5 539</td>
<td>−6 102</td>
</tr>
<tr>
<td>Inventar ja majandamiskulud</td>
<td>−4 566</td>
<td>−5 423</td>
</tr>
<tr>
<td>IKT kulud</td>
<td>−3 209</td>
<td>−3 819</td>
</tr>
<tr>
<td>Toiduained ja toitlustusteenused</td>
<td>−2 708</td>
<td>−2 668</td>
</tr>
<tr>
<td>Administreerimiskulud</td>
<td>−2 644</td>
<td>−3 253</td>
</tr>
<tr>
<td>Söidukite majandamiskulud</td>
<td>−1 831</td>
<td>−1 891</td>
</tr>
<tr>
<td>Lähetuskulud</td>
<td>−1 521</td>
<td>−1 602</td>
</tr>
<tr>
<td>Koolituskulud</td>
<td>−978</td>
<td>−1 085</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud</td>
<td>−754</td>
<td>−515</td>
</tr>
<tr>
<td>Uurimus- ja arendustööd</td>
<td>−615</td>
<td>−662</td>
</tr>
<tr>
<td>Tootmiskulud</td>
<td>−610</td>
<td>−573</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitmesugused majandamiskulud</td>
<td>−542</td>
<td>−491</td>
</tr>
<tr>
<td>Töömasinate ja seadmete majandamiskulud</td>
<td>−445</td>
<td>−466</td>
</tr>
<tr>
<td>Muu erivarustus ja -materjalid</td>
<td>−394</td>
<td>−478</td>
</tr>
<tr>
<td>Meditsiini- ja hügieenikulud</td>
<td>−119</td>
<td>−107</td>
</tr>
<tr>
<td>Rajatiste majandamiskulud</td>
<td>−101</td>
<td>−60</td>
</tr>
<tr>
<td>Eri- ja vormiriietus</td>
<td>−77</td>
<td>−77</td>
</tr>
<tr>
<td>Teavikute ja kunstiesemete kulud</td>
<td>−33</td>
<td>−58</td>
</tr>
<tr>
<td>Sotsiaalteenused</td>
<td>0</td>
<td>−3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku</strong></td>
<td><strong>−38 078</strong></td>
<td><strong>−41 861</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Rendikulu katkestamatutel kasutusrendilepingutel tulevastel perioodidel

<table>
<thead>
<tr>
<th>Perioodid</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>järgmisel majandusaastal</td>
<td>2 448</td>
<td>539</td>
</tr>
<tr>
<td>2. kuni 5. aastal</td>
<td>6 160</td>
<td>2 197</td>
</tr>
<tr>
<td>pärast 5. aastat</td>
<td>12 970</td>
<td>4 061</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
Lisa 19. Muud tegevuskulud
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Käibemaksukulu</td>
<td>–10 406</td>
<td>–20 024</td>
</tr>
<tr>
<td>Ebatõenäoliselt laekuvad oppelaeunõuded (vt lisa 6)</td>
<td>232</td>
<td>–295</td>
</tr>
<tr>
<td>Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded müüdud toodete ja teenuste eest (vt lisa 6)</td>
<td>68</td>
<td>–106</td>
</tr>
<tr>
<td>Maamaksukulu</td>
<td>–63</td>
<td>–136</td>
</tr>
<tr>
<td>Loodusressursside kasutamise ja saastetasud</td>
<td>–27</td>
<td>–25</td>
</tr>
<tr>
<td>Riigilõivukulu</td>
<td>–23</td>
<td>–23</td>
</tr>
<tr>
<td>Muud tegevuskulud</td>
<td>–18</td>
<td>–49</td>
</tr>
<tr>
<td>Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded (vt lisa 6)</td>
<td>–4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Maksuvölvalt arvestatud intressid</td>
<td>–1</td>
<td>–2</td>
</tr>
<tr>
<td>Muud maksud</td>
<td>–1</td>
<td>–2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded</td>
<td>–1</td>
<td>–1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku muud tegevuskulud</td>
<td>–10 244</td>
<td>–20 660</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lisa 20. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 9)</td>
<td>–91</td>
<td>–520</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 10)</td>
<td>–29 790</td>
<td>–28 994</td>
</tr>
<tr>
<td>Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 11)</td>
<td>–838</td>
<td>–819</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasum bioloogiliste varade ümberhindluseest (vt lisa 12)</td>
<td>–4</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kokku</strong></td>
<td><strong>–30 723</strong></td>
<td><strong>–30 312</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lisa 21. Siirded
tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Rahalised siirded</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks</td>
<td>345 569</td>
<td>306 121</td>
</tr>
<tr>
<td>Riigieelarvesse üle antud laekumised</td>
<td>-12 434</td>
<td>-12 758</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rahalised siirded kokku</strong> (vt riigieelarve täitmise aruanne)</td>
<td>333 135</td>
<td>293 363</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mitterahalised siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt</td>
<td>1 105</td>
<td>1 929</td>
</tr>
<tr>
<td>Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele</td>
<td>-6 213</td>
<td>-55 397</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mitterahalised siirded kokku</strong></td>
<td>-5 108</td>
<td>-53 469</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Siirded tulemi elimineerimiseks</strong></td>
<td>-1 267</td>
<td>12 462</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Siirded kokku</strong></td>
<td>326 760</td>
<td>252 356</td>
</tr>
</tbody>
</table>

E-riigikassa kaudu tehti riigieelarvest väljamakseid 345 569 000 euro ulatuses ning HTMi haldusala asutustele laekunud summadest kanti riigituludesse 12 434 000 eurot.

Teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt saadeti 1 105 000 eurot, sellest:
- 537 000 eurot Rahandusministeeriumilt üle tulnud õppelaenulepingud, mille osas on rakendunud riigitatagis (vt lisa 6);
- 416 000 eurot mitmesugused riigiasutustest saadud toetused (näiteks ürituste läbiviimiseks, rahvusliku kultuuripärandi kogumiseks ja säilitamiseks), sh toetuste tagastamine;
- 2 000 eurot saadud põhivara (vt lisa 10);
- 72 000 eurot HTMist pensionile siirdunud ametnike pensionieraldise siire Sotsiaalkindlustusametile (vt lisa 23);
- 78 000 eurot HTMist lahkunud töötajate pensionieraldiste siire Rahandusministeeriumile (vt lisa 23).

Teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele anti üle 6 213 000 eurot, sellest:
- 4 744 000 eurot osaluse üleandmine Rahandusministeeriumile (vt lisa 10 RKASile osaluse soetamiseks üle antud põhivara);
- 689 000 eurot maakondlike alaefsete nõustamiskomisjonide, noortekogude ja ANKde tegevuse toetamiseks;
- 558 000 eurot teadusteenemise siht- ja baasfinantseerimiseks Tervise Arengu Instituudi strateegiliste arengueesmärkide täitmise toetamiseks;
- 202 000 eurot hasartmängumaksu nõukogu toetuste vahendamiseks ja mitmesuguste toetuste andmine haridusvaldkonna programmide rahastamiseks.

Rahavoogude aruandes kajastub siiretena 332 628 000 eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:
1. riigieelarvest saadud ja riigieelarvesse üle antud hambendid 333 135 000 eurot;
2. lahatatud mitterahalised siirided 5 108 000 eurot;
3. liidetud RKASile antud põhivara jääkava 4 744 000 eurot (vt lisa 10) ja 10 000 eurot (vt lisa 9);
4. lahatatud teistelt riigiasutustest saadud põhivara jääkava 2 000 eurot (vt lisa 10);
5. lahatatud Rahandusministeeriumile ja Sotsiaalkindlustusametile üle antud pensionieraldis töölt lahkunud töötajate jaoks summas 150 000 eurot (vt lisa 23).

Tegevuht (digitaalselt allkirjastatud)
Lisa 22. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
tuhandetes eurodes

Löpliku eelarve kujunemine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Haridus- ja Teadusministeerium (konsolideerimisgrupp)</th>
<th>Tulud</th>
<th>Kulud</th>
<th>Finantseerimis-tehingud</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Esialgne eelarve</td>
<td>172 346</td>
<td>−523 391</td>
<td>297</td>
</tr>
<tr>
<td>Üle toodud eelmisest aastast</td>
<td>0</td>
<td>−68 788</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>„Riigieelarve seaduse” muutmine</td>
<td>0</td>
<td>−200</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Eelarves kavandatud saatud siirde</td>
<td>−2 663</td>
<td>2 663</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tegelikult laekunud siirded</td>
<td>2 652</td>
<td>−2 652</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Arvelduskrediidi limiit (kasutatud)</td>
<td>0</td>
<td>−409</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Eelarves kavandatud toetused</td>
<td>−156 882</td>
<td>156 882</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tegelikult laekunud toetused</td>
<td>153 413</td>
<td>−153 413</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Eelarves kavandatud majandustegevusest laeku v tulu</td>
<td>−12 559</td>
<td>12 559</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu</td>
<td>15 261</td>
<td>−15 261</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud</td>
<td>0</td>
<td>1 506</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tegelikud muud arvestuslikud kulud</td>
<td>0</td>
<td>−1 608</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saadud Vabariigi Valitsuse reservist</td>
<td>0</td>
<td>−747</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Antud Vabariigi Valitsuse reservi</td>
<td>0</td>
<td>747</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokku löplik eelarve</td>
<td>171 568</td>
<td>−592 112</td>
<td>297</td>
</tr>
</tbody>
</table>

HTMi valitsemisala 2013. aasta tulude eelarve oli 172 346 000 eurot ja kulude esialgne eelarve oli 523 391 000 eurot.


Eelarves kavandatud siirrete (hasartmängumaksu laekumisest tulnud vahendid teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektideks) esialgset eelarvet korrigeeriti tegeliku laekumisega ning löplikuks eelarveks kujunes 2 652 eurot.

Kasutatud arvelduskrediidina kajastatakse 2013. aasta tegevusest kasutatud arvelduskrediidi (1 164 000 eurot) muutu võrreldes 2012. aastaga (755 000 eurot).

Toetuste ja majandustegevusest laeku tuvast eelarveid korrigeeriti tegeliku laekumisega. Toetuste löplikuks eelarveks kujunes 153 413 000 eurot, majandustegevusest laeku tuvast eelarveks kujunes 15 261 000 eurot.

Arvestusliku kulude (öpetaja lähtetoetus ja õppelaenude tagasimaksusega seotud kulud) esialgset eelarvet korrigeeriti ning löplikuks eelarveks kujunes 1 608 000 eurot.

Löplik eelarve kajastab HTMi valitsemisalale tegelikul riigikassas avatud ülekannete limiiti (vt riigieelarve täitmise aruanne).

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)

97
Finantageerimistehingutena kavandati 2013. aasta eelares finantsvarade vähenemisena oppelaenunõue tagasilaekuv põhiosa summas 767 000 eurot ning kohustuste vähenemisena 470 000 eurot kapitaliisingu makseteks RKASile.


Lisa 23. Eraldised ja tingimuslikud kohustused

tuhandetes eurodes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Eraldised</th>
<th>Perioodi algul</th>
<th>Liikumised perioodi jooksul</th>
<th>Arvestatud intressikulu</th>
<th>Perioodi lõpul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avaliku teenistuse pensionisuurenduse eraldised</td>
<td>2 331</td>
<td>17</td>
<td>139</td>
<td>2 487</td>
</tr>
<tr>
<td>sh lühiajalised eraldised</td>
<td>17</td>
<td>-16</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>sh pikaajalised eraldised</td>
<td>2 314</td>
<td>33</td>
<td>139</td>
<td>2 486</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2013.aasta lõpu seisuga kajastatakse Rahvusarhiivi 137 ametniku pensionieraldist summas 1 483 000 eurot, HTMi 158 ametniku eraldist summas 940 000 eurot ja Keeleinspektsooni 7 ametniku eraldist summas 64 000 eurot. Pikaajaliste pensionieraldiste tõenäoline realiseerimise aeg on arvestatud kuni 2067.aastani.

Pensionieraldiste summa suurennes 2013. aastal 156 000 eurot muu hulgas alljärgneva arvestuse kaudu: 173 000 eurot liidetakse jooksva perioodi teenistuse kulu (vt lisa 17); 55 000 eurot liidetakse 2013. aastal tööle asunud ametnike pensionieraldis, mille puhul on tõenäoline, et seda pole seni ükski riigiasutus arvele võtnud; 139 000 eurot liidetakse pensionieraldiste pikaajalised järgil arvestatud intress (intressimäär 6%); 78 000 eurot lahutatakse Rahandusministeeriumile üle antud pensionieraldis nende töötajate eest, kes lahusid teenistusest (vt lisa 21); 72 000 eurot lahutatakse Sotsiaalkindlustusametile üle antud pensionieraldis nende töötajate eest, kes jäid pensionile (vt lisa 21); 61 000 eurot lahutatakse kindlustusmatemaatiline kasum (vt lisa 17).

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)
ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE


Minister on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Vabariigi Valitsusele esitamiseks heaks kiitnud.

Minister Jevgeni Ossinovski (digitaalselt allkirjastatud)
Kantsler Janar Holm (digitaalselt allkirjastatud)
Kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand (digitaalselt allkirjastatud)
Üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laimets (digitaalselt allkirjastatud)
Noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepajõe (digitaalselt allkirjastatud)
Planeerimise asekantsler Kadri Maasik (digitaalselt allkirjastatud)

Tegevjuht (digitaalselt allkirjastatud)