W praktyce życia gospodarczego drugiej połowy XX wieku oraz początku XXI wieku ujawniały się długookresowe niedomagania polityki fiskalnej, których głównym objawem były nadmierne deficyty i zbyt duży dług publiczny, nawet w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. W systemie demokratycznym, po części wskutek cyklu wyborczego, występuje nadmierna skłonność do procyklicznej polityki fiskalnej, ograniczającej potencjalną skuteczność automatycznych stabilizatorów koniunktury działających bez ingerencji ze strony państwa.

Wyzwaniem dla finansów publicznych są długoterminowe procesy starzenia się ludności. W ramach Unii Europejskiej dodatkowe problemy dla polityki fiskalnej wynikają z konsekwencji jednolitej polityki pieniężnej w ramach unii monetarnej. Przezwyciężenie tych problemów i poprawa jakości polityki fiskalnej wymaga wykorzystywania nowych, w szczególności perspektywicznych, instrumentów zarządzania publicznego.

Monografia składa się z pięciu rozdziałów, w których zaprezentowano instrumenty zarządzania finansami publicznymi. Szczególną uwagę poświęca się poprawie efektywności wydatkowania środków publicznych. Autorka przedstawia poszczególne narzędzia zarządzania środkami publicznymi: planowanie średnio- i długookresowe w sektorze publicznym, niezależne instytucje fiskalne oraz przeglądy wydatków, a ponadto omawia wskaźniki obrazujące osiągane efekty. W szczególności dużo miejsca poświęcono rozwiązaniom stosowanym w Niemczech, Holandii, Irlandii, Australii i Polsce. Wybór krajów, których sytuację i politykę w tych dziedzinach porównuje się z sytuacją i polityką w Polsce, nie jest przypadkowy, z przeprowadzonych porównań bowiem wynikają praktyczne wnioski dla naszego kraju.