**Наталія ФЕДОРЧУК**,

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки, підприємництва,

торгівлі та біржової діяльності

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»,

м. Кам’янець-Подільський

**МАКРОЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ**

Військові дії росії проти України призвели до масштабних руйнувань виробничого капіталу та інфраструктури, людських жертв та соціальних втрат. Війна призвела до скорочення робочих місць і доходів, зменшення купівельної спроможності та обсягів накопичених активів. У 2022 році національна економіка втратила 28,8 % реального ВВП. Більше 7 млн. осіб опинилися за межею бідності, а рівень бідності населення сягнув 24 %.

Експерти Світового банку і Єврокомісії оцінюють пошкодження від війни в Україні за рік військової агресії у сумі 134,7 млрд. доларів, а потреби у відновленні близько 410,6 млрд. доларів.

За оцінками Світового банку і його партнерів, від першого року війни, найбільших втрат зазнали житловий сектор (38 % сумарних пошкоджень), транспорт (26 %), енергетика (8 %), промисловість і торгівля (8 %), сільське господарство (7 %). Зокрема, за рік російсько-української війни руйнувань і пошкоджень зазнали 1,4 млн. житлових квартир і будинків, серед них 135 тис. – приватних будинків і 39 тис. гуртожитків.

У загальній сумі потреб на відновлення транспортний сектор займає 22 %, житловий сектор 17 %, енергетика 11 %, сфера соціального захисту і життєдіяльності 10 %, боротьба з небезпечними ситуаціями 9 %, сільське господарство 7 %.

У загальному [економічні збитки від війни](https://lb.ua/economics/2023/01/03/541317_shmigal_zavdani_ekonomitsi_ukraini.html) охоплюють не лише руйнування та пошкодження інфраструктури, виробничих об’єктів, суспільних інституцій, а й втрати людського капіталу та витрати ресурсів на військове протистояння. У 2022 р. національні бюджетні витрати на оборону складали 23 % ВВП, в 2023 – 20 %, а у 2024 мають скласти 21,6 % ВВП. Поряд з цим, військова допомога Україні від західних партнерів до 15 січня 2023 р. становила 65,4 млрд. дол. США або 46,5 % ВВП за 2022 рік. У 2024 році очікується отримати 75,1 млрд. дол. США.

Суттєвими є й демографічні втрати від воєнних дій, які поки що важко оцінити. Але за результатами дослідження ЄБРР у світі навіть через 25 років після закінчення воєн населення постраждалих країн залишалося помітно меншим, ніж у країнах без збройних конфліктів. Основними складовими цих втрат є жертви військових дій, відтік біженців і зменшення народжуваності.

За даними ЄБРР у середньому воєнні події мають своїм наслідком [падіння ВВП](https://lb.ua/economics/2023/01/05/541517_padinnya_vvp_ukraini_pidsumkami.html) на душу населення на 9 % відносно довоєнного рівня. Однак найбільш деструктивні і масштабні війни закінчувалися падінням ВВП на душу населення на 40-70 % (Transition Report 2022-23) [1].

В Україні ще немає навіть попередніх розрахунків щодо сумарного падіння ВВП у результаті нинішньої війни, але у 2014-2015 роках після першого року російської агресії Україна вже втратила 15,8 % ВВП, а в 2022 р. реальний ВВП зменшився на 28,8 %. У 2023 році, навпаки, спостерігався ріст реального ВВП України, за різними оцінками, на 5-5,5 %. Це відновлювальне зростання після стрімкого падіння у 2022 році. Незважаючи на відновлення, ВВП ще приблизно на чверть менший, ніж у 2021 році. У першому кварталі 2023 року ВВП ще спадав, але решту три квартали зростав [2].

Одним із механізмів, що визначав потенціал відновлення економічної діяльності після закінчення війни, були обсяги руйнування інфраструктури і виробничого капіталу. За даними ЄБРР у країнах, постраждалих від війни, запас фізичного капіталу через 5 років після закінчення війни був у середньому на 12 % меншим, аніж до війни.

Однак, ключовим фактором успішного відновлення є [досягнення надійного і тривалого миру.](https://lb.ua/world/2023/02/23/546924_genasambleya_oon_pidtrimala.html) Поряд з цим, за даними ЄБРР, на швидкість відновлення економіки після війни позитивно впливають й інші фактори: коротка тривалість війни, динамічне економічне зростання та сильні інститути напередодні війни, незначне падіння економіки під час війни [1].

Суттєвих втрат від війни зазнала й українська промисловість. За 2022 р. промислове виробництво України впало на 36,7 %. А сума збитків у промисловості і торгівлі оцінюється фахівцями Світового банку в 10,9 млрд. доларів. При цьому потреби у відновленні для цих секторів на період до 2033 року складають 23,2 млрд. дол. США, 80 % із цієї суми – це прогнозовані витрати на відбудову і модернізацію виробничих приміщень, машин і обладнання, відновлення складських запасів. В той час у 2023 році спостерігається ріст промислового виробництва на 5,9 % [3].

Деструктивні наслідки війни проявляються не лише в економіці та соціальній сфері, а й у фінансовій системі країни, що веде збройну боротьбу. В Україні в 2022 році середньорічна [інфляція](https://lb.ua/economics/2023/01/26/543844_nbu_pokrashchiv_prognoz_inflyatsii_2023.html) становила 20,2 %, що майже відповідає середньорічному рівню інфляції в 9 європейських країнах, найбільш постраждалих від другої світової війни (20,1 %) [4].

Доволі помірна інфляція 2023 р. (12,9 %) в Україні при масштабних руйнуваннях виробничої бази та інфраструктури була пов'язана з тим, що західний кордон України залишався відкритим, а сусідні країни не були охоплені війною. У такий спосіб значна частина споживчого попиту в Україні задовольнялася за рахунок імпорту. Імпорт компенсував частину втраченої внутрішньої пропозиції, а масштабна зовнішня допомога допомагала підтримувати купівельну спроможність населення відносно імпорту. Заморожування енергетичних тарифів в Україні при зростанні світових цін на енергоносії також допомагало стримувати темпи інфляції.

Монетарне фінансування [дефіциту бюджету](https://lb.ua/economics/2022/11/09/535324_dopomoga_vid_ies_rozmiri_18_mlrd_ievro.html) обсягом 8 % ВВП за 2022 рік не вплинуло істотним чином на прискорення темпів інфляції, оскільки розширення гривневої пропозиції стерилізувалося валютними інтервенціями НБУ за рахунок міжнародних резервів. Поповнювалися офіційні резерви знову ж таки іноземними позиками і грантами. За 2022 рік Україна отримала понад 32 млрд. доларів зовнішньої допомоги від офіційних донорів, а у 2023 на рівні 42 млрд. доларів [2].

Тобто, витрати держави на ведення військових дій і функціонування соціально-гуманітарної сфери майже порівну розділили між собою українські платники податків і зовнішні кредитори/донори. Свій внесок зробив також НБУ, покривши частину дефіциту емісійним способом. Однак, внутрішні кредитори Уряду відігравали мінімальну роль, особливо якщо рахувати чисті позики Уряду.

В той же час, як свідчить досвід інших воюючих країн, вклад внутрішніх кредиторів держави та грошової емісії, зазвичай є більш суттєвими, а зовнішні донори не завжди відіграють на стільки вагому роль як в Україні.

Отже, російське повномаштабне вторгнення в Україну в 2022 р. дало початок одній з найбільш руйнівних воєн у світі з часів другої світової війни. Вартість збитків та [потреб у відновленні](https://lb.ua/economics/2023/03/23/549793_potrebi_ukraini_vidbudovu_zrosli.html) вже сягають рекордних величин, а темпи падіння реального ВВП і промислового виробництва перевищують показники більшості країн під час воєн другої половини XX – початку XXI ст. З іншого боку, Україні в 2022-2023 рр. вдалося уникнути макро-фінансової дестабілізації та диверсифікувати джерела фінансування видатків, що утримуватиме економіку від подальшого падіння й позитивно впливатиме на перспективи повоєнного відновлення.

**Список використаних джерел**

1. Звіт про перехідний період. URL:<https://www.ebrd.com/transition-report-2022-23>

2. Економіка України у 2023 році: головне. URL:<https://ces.org.ua/ukrainian-economy-in-2023-tracker-overview/>

3. У Держстаті розповіли, що в Україні відбувається з промвиробництвом де найбільший спад. URL:<https://biz.nv.ua/ukr/markets/zrostannya-promislovogo-virobnictva-v-ukrajini-v-2023-roci-statistika-i-prognozi-50406983.html>

4. Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у 2023 році. URL: [https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-riv…](https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-2023-rotsi)