**РІШЕННЯ**

розширеного засідання Антикризового штабу стійкості економіки в умовах воєнного стану, Правління УСПП

*м.Київ 30.01.2024 р.*

30 січня 2024 року за участі представників КМУ, фракцій і депутатських груп Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук України, структурованих об’єднань та організацій  промисловців, підприємців, роботодавців,  профспілок, об’єднаних територіальних громад проведено чергове розширене засідання Антикризового штабу стійкості економіки в умовах воєнного стану (АШ) та Правління УСПП з питання розширення кредитування для забезпечення життєдіяльності суспільства та боротьби з російським агресором. Зазначена проблема набула більшої вагомості та актуальності внаслідок поточних ризиків зовнішньої фінансової допомоги, визнання необхідності розробки НБУ за умовами оновленого Меморандуму МВФ комплексної стратегії розширення кредитування.

Під час заходу учасниками АШ було акцентовано на проблемах доступу до фінансових ресурсів, страхування воєнних ризиків як чинників забезпечення стійкості національної економіки з огляду на зростаючі потреби для відновлення України та вірогідне обмеження зовнішньої фінансової допомоги.

Згідно з даними дослідження Світового банку про стан українського бізнесу (Ukraine: Firms through the War), оприлюдненого на початку 2024 року (проводилося в Україні протягом другої половини минулого року), близько 80 відсотків приватних компаній в Україні стикаються зі значними обмеженнями у питаннях доступу до фінансів та вимушені скоротити інвестиції у розвиток. Попри розгортання низки програм державної підтримки за рахунок бюджету та зовнішньої міжнародної допомоги лише 8% респондентів отримали державну підтримку.

Тенденція скорочення кредитів у реальну економіку вочевидь не відповідає потребам забезпечення стійкості національної економіки в умовах воєнного стану та підживлюватиме розвиток «тіньової економіки». Після падіння реального ВВП майже на 29% у 2022 р. в минулому році темпи його зростання, за попередніми оцінками НБУ, становили понад 5,7%.

У 2023 році інфляція знизилася з 26,6 % до 5,1 %. Поряд із забезпеченням НБУ стабільності обмінного курсу на зменшення цього показника значною мірою впливали низький попит на продукцію та послуги на внутрішньому ринку, високий урожай зернових, мораторій на підвищення комунальних тарифів.

За минулий рік строкові депозити бізнесу в національній валюті зросли на 70% з початку року, а строкові депозити населення – на 45%. Натомість, у цілому кредитний портфель українських банків за 2023 р. зменшився на 7,6 млрд грн або на 1% від їх загального обсягу. Загалом відношення банківських кредитів до ВВП скоротилося з 19,2% у кінці 2022 р. до 15,1% у 2023 р. Незважаючи на підвищення депозитних вкладів рахунках банків, їх перерозподіл на цілі кредитування, за експертними оцінками, залишається низьким – лише 36% залучених на депозити коштів перерозподіляються на цілі кредитування (довідково: співвідношення кредитів до депозитів в Польщі складає 110%; Грузії–184%).

Дохідність активів протягом 2023 року банків в умовах дії воєнного стану відмічено на аномально високому рівні. Показники ліквідності та адекватності капіталу банків є більш ніж переконливими. Втім у більшості випадків процентні доходи банків формуються та рахунок депозитних сертифікатів та ОВДП. Ринкові джерела формують лише 40% процентних доходів банків. З урахуванням того, що більшість нових кредитів банки видають в рамках державних програм, фактичний рівень є ще нижчим.

Доступність небанківських фінансових продуктів при цьому ще більше знизилася.

Згідно прогнозу НБУ ключова процентна ставка в близькій перспективі (н**езначне зниження** можливе **з другої половини 2024 року**) залишатиметься суттєво вищою рівня очікуваної інфляції (8.6% наприкінці цього року), що вірогідно стримуватиме залучення позикових коштів банків у інвестиційні проекти та масштабування проєктів відновлення. Проте саме високотехнологічні виробництва, підприємства ОПК наразі відчувають гостру потребу в отримання довгострокового кредитування з метою розвитку виробничої бази та впровадження інвестиційних проєктів, спрямованих на організацію виробництва озброєння, військової техніки та боєприпасів.

З лютого 2022 року в Україні реалізуються програми фінансової підтримки підприємців, які переміщують свій бізнес з зони активних бойових дій або втратили свій бізнес через захоплення територій агресором та засновують нове підприємство. Водночас їх складність та масштаби суттєво зросли, що заважає оцінити ефективність адресної підтримки суб’єктів господарської діяльності для процесів відновлення за умов нарощування навантаження на державний бюджет, деформації конкуренції на ринку фінансових послуг, а відтак потребує додаткового налаштування.

Отже, розв’язання проблеми ресурсного забезпечення процесів відновлення в умовах війни потребує підсилення координації дій усіх гілок влади, бізнесу, банківської спільноти, небанківських фінансових установ, регуляторів ринку тощо.

З урахуванням зазначеного, а також з метою продовження реалізації раніше ухвалених рішень АШ щодо подальшої адаптації грошово-кредитної політики в умовах воєнного стану пропонується:

1. *Верховна Рада України*

З метою вдосконалення взаємодії Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку у питаннях адаптації засад грошово-кредитної політики до потреб воєнного стану, організувати проведення у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики слухань щодо забезпечення умов розширення доступності фінансових ресурсів для відновлення від наслідків війни.

1. *Кабінет Міністрів, Офіс Президента України, НБУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісії з цінних паперів та фондового ринку* у рамках діяльності Ради фінансової стабільності

2.1 З метою підвищення рівня координації усіх залучених сторін у контексті забезпечення фінансової стабільності розглянути можливість тимчасового послаблення чинних вимог до нарахування резервів за кредитними ризиками, на період воєнного стану в операціях кредитування суб’єктів підприємництва, що дозволить банкам збільшувати кредитний портфель бізнесу без значного нарощення резервів.

2.2 Задля вдосконалення оцінки та моніторингу поточних та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз та системних ризиків для фінансової системи держави, сприяти використанню незалежної експертизи (у т.ч. із залученням учасників ринку) для якісного опрацювання прогностичних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку, зокрема споживчої інфляції.

*3. НБУ, Мінекономіки*

Скоординувати дії з опрацювання узгоджених підходів щодо конкретизації механізмів доступу до капіталу, кредитування бізнесу з фінансовою державною підтримкою в умовах війни у Стратегії розширення кредитування та Стратегії відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого та середнього підприємництва на період до 2027 року.

1. *Мінекономіки*

Організувати за участі банків та представників окремих галузей секторальний розгляд умов та узгодження технічних аспектів з кредитування різних секторів промисловості та індустрій, програм підтримки інвестицій тощо, внесення за результатами цієї роботи змін до проєкту Стратегії відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації
малого та середнього підприємництва на період до 2027 року та опрацювання відповідного плану дій з її реалізації.

1. *Верховна Рада України*

З метою врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням виконання актуального державного оборонного замовлення виконавцем, кошти якого залишились на рахунку в банку, що ліквідується або виводиться з ринку Фондом гарантування вкладів громадян, незалежно від дати надходження таких коштів на рахунок виконавця сприяти ухваленню проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо вдосконалення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 9667-1 від 18.09.2023.

1. *КМУ*

У рамках удосконалення концептуальних засад програми “Доступні кредити 5-7- 9%” , вжити заходів з концентрації наявних ресурсів та отримання більшої віддачі від адресного впровадження державної підтримки суб’єктів підприємництва, стимулювання галузей критичної інфраструктури в умовах дії воєнного стану, покращення технічних процедур погодження грантової підтримки промисловців, забезпечення збалансованого підходу до визначення сфер пріоритетного кредитування, у тому числі й у регіональному розрізі.

1. Звернутися до Верховного Суду з пропозицією щодо узагальнення актуалізованої судової практики вирішення справ про врегулювання заборгованості за кредитами позичальників аграрного сектору, які постраждали від наслідків збройної агресії росії, основні активи яких на сьогодні втрачені/зруйновані/розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, що стало наслідком зупинки діяльності таких боржників та втрати ними платоспроможності.

**Президент УСПП,**

**Співголова Національної тристоронньої**

**соціально-економічної ради А.К.Кінах**