**УДК 339.972 (043.2)**

***Торопова Анастасія***

*студентка 403 групи МБ (бакалавр)*   
*Факультету міжнародних відносин*

*Національного авіаційного університету*

***Полтавська Діана***

*студентка 403 групи МБ (бакалавр)*   
*Факультету міжнародних відносин*

*Національного авіаційного університету*

***Науковий керівник:***

**Набок І.І,**

*к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу*

*Факультету міжнародних відносин*

*Національного авіаційного університету*

**СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 2020**

Економічні кризи давно є невід’ємною частиною економіки. Можна стверджувати, що скільки існує економіка, стільки існують і кризи. Епоха глобалізації накладає свій відбиток на характер та особливості світових економічних криз, перетворюючи їх на глобальні. Світові кризи виступають по суті невід’ємною складовою та закономірним наслідком глобалізації. Це потребує глибокого переусвідомлення багатьох положень економічної теорії та практики стосовно природи, характеру і особливостей глобальних криз, дослідження нових закономірностей їх виникнення й поширення.

Економічна криза – явище циклічне. Світова економіка уже декілька разів стикалась з сильними економічними потрясіннями та їх наслідками, такими як дефолт, різке збільшення кількості безробітних, неконтрольоване зростання цін, банкрутство великої кількості підприємств тощо.

У світі уже траплялись економічні кризи. І найгірша з них – «велика депресія», яка почалась у 1929 році в США, а найгостріший її період тривав до 1933 року. Масштабна криза настала через перевиробництво товарів і брак грошової маси для їх покупки. Початком кризи вважають «чорний четвер» (24 жовтня 1929-го), коли стався обвал фондового ринку. Унаслідок кризи національний дохід США впав на 55%, падіння промислового виробництва становило 50%, удвічі знизилися ціни на сільгосппродукцію, близько 135 тисяч підприємств і близько 5 тисяч банків збанкрутували [5]. «Велика депресія» також сильно позначилася на Британії, Франції та Німеччині. У цих країнах знизилося промислове і загальне виробництво, спостерігалося масове безробіття і банкрутство банків

Остання світова фінансово-економічна криза була в 2008-2009 роках. Вона почалася з іпотечної кризи в США (з'явилося різке зростання кількості невиплат з іпотеки з високим рівнем ризику), а потім поширилася на інші розвинені країни. За масштабами і наслідками цю кризу порівнюють з «великою депресією». У Штатах за кілька років доходи домогосподарств впали на 40%, безробіття в 2008 році зросло до 7% [5]. В Європі від кризи найбільше постраждали Греція, Ірландія, Латвія, Португалія та Україна. Значний вплив відчули також Росія, Китай і Японія.

Після того, як в 2008 році світ охопила криза та світова економіка почала відновлюватися, економісти почали прогнозувати коли очікувати наступну. І більшість з них зупинилась саме на 2020 році. Розглянемо, чому цей період стане черговою «чорною полосою» світової економіки та чому експерти Міжнародного валютного фонду вважають, що світова економіка у 2020 році може повернутися в стан «великої депресії».

Наразі ми можемо спостерігати найгіршу кризу з часів 2008 року. Криза почала проявлятись у лютому і березні, а згодом і в квітні 2020 року під час падіння світового фондового ринку. Спалах коронавірус став серйозним викликом та ударом для світової економіки. Спочатку Китай, а згодом і весь світ відчули скорочення ВВП, стрімке падіння туристичного бізнесу та проблеми з фінансами. Кризу відчули і світові ринки: обвалилися ціни на нафту, а разом з ними — і фондові ринки. Однак варто зазначити, що коронавірус не можна вважати основною причиною світової економічної кризи. COVID-19 став скоріше прискорювачем та посилив світову фінансову кризу.

За результатами торгів, індекси потрапили у «ведмежу зону». Така ситуація виникає, коли ціни на фондовому ринку падають більш, ніж 20% протягом періоду щонайменше двох місяців.

Ще 19 лютого 2020 року індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній світу, досяг рекордного закриття - 3386. Однак через трохи більше, ніж три тижні, ринок закрився на 2480, що склало падіння приблизно на 26% лише за 16 сесій. 12 березня 2020 року фінансові ринки призупинили свою роботу через різке падіння курсу акцій. Падіння було найбільшим із 1987 року.

Промисловий показник Dow Jones втратив більше 10%. Це найбільша втрата з моменту падіння на 23% у «чорний понеділок» 1987 року та краху Lehman Brothers у 2008 році. Значення індексу 31 березня склало 21917,16, знизившись з 25409,36 в кінці лютого (табл. 1). Він вважається одним з найстаріших індексів цінних паперів у США. Таким чином був завершений безпрецедентний ріст індексів, що тривав 11 років [2].

Пандемія коронавірусу сильно вплинула і на нафтовий ринок. Ціна у доларах за барель нафти Brent сягнула позначки у 25,25 станом на 24 квітня 2020 року, проти 54,63 на 25 лютого 2020 року (зменшення приблизно на 54%).

Таблиця 1

**Зміна індексу Доу-Джонса протягом 3 місяців 2020 року**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Показник |
| 24.02.2020 | 27 960,84 |
| 24.03.2020 | 20 704,91 |
| 24.04.2020 | 23 775,21 |

*Примітка. Складено автором на основі джерела Bloomberg.com [1].*

Ціни на нафту марки WTI сягали рекордної позначки у -35,00 долара за барель 20 квітня 2020 року, проти позначки 49,74 на 25 лютого 2020 року. Наразі, ситуація поступово стабілізується. На 24 квітня 2020 року показник становить 16,98 долара за барель [4].

Що ж очікуватиме світову економіку? Фахівці JPMorgan Chase вважають, що після різкого спаду фондовий ринок США чекає стрімкий ріст. Зокрема, за прогнозами, індекс найбільших американських компаній S&P 500 досягне 3400 пунктів, або зросте відразу на 47% від свого нинішнього рівня до 2021 року. До того, як це станеться, ВВП США скоротиться на 14% у другому кварталі цього року. Таке зниження буде серйозніше, ніж у четвертому кварталі 2008 року, коли ВВП країни опустилося на 8,4%.

Рей Даліо, який очолює Bridgewater Associates, один із найбільших світових хедж-фондів, заявив, що через пандемію коронавірусу американські корпорації втратять 4 трлн доларів [2].

Думки про те, наскільки сповільниться зростання глобальної економіки, дуже різняться. Одним з перших переглянуло свій прогноз рейтингове агентство Moody's. Наприкінці лютого його аналітики знизили прогноз зростання ВВП країн «Великої двадцятки» (G20) у 2020 році з 2,6 до 2,4% [6].

Дослідження американського Інституту міжнародних фінансів (IIF) ще песимістичніше. За оцінками IIF, глобальна економіка у 2020 році зросте максимум на 1%, що стане найгіршим результатом після кризи 2007–2008 років. У Китаї, який став джерелом вірусу, зростання ВВП сповільниться до 4% замість очікуваних раніше 5,9%.

Прогнози щодо економіки України погіршилися: прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні - з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%. Номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, тоді як раніше він оцінювався в 4,51 трлн грн [4].

Прогноз безробіття погіршений з 8,1% до 9,4%, а середньомісячної зарплати – з 12,5 тис. грн до 11 тис. грн, що з урахуванням інфляції відповідає рівню 2019 року [4].

Україна дуже вразлива з точки зору падіння цін на світових ринках. А у Китаї ж, до прикладу, на 17% скоротилося промислове виробництво через коронавірус. А саме ця країна є найбільшим споживачем сировини – і це вдарило по ціні на сировину на всіх ринках. Нафта також впала у ціні. При цьому наша країна опинилася у ситуації, коли з одного боку зменшується потік валюти через падіння на сировинних ринках, а з іншого – ми маємо проблеми із запозиченнями: цього року Україна має віддати 13,5 млрд. дол. США [4].

Погіршує становище України той факт що вона, на відміну від більшості інших країн, у 2014 році пережила кризу. За підсумками 2013 року реальний ВВП зріс на 0,0 %, а 2014 року впав на 6,0 %. Станом на 2014 рік частка інвестицій у структурі ВВП становила лише 18-19%, що недостатньо для швидкого відновлення економіки. Інфляція (індекс споживчих цін) за підсумком 2014 року становила 24,9 %, а за 2015 рік – аж 43,3 % [7].

Можна зробити висновок, що наразі світова економіка знаходиться у скрутному стані. Прогнозований циклічний спад світової економіки посилився всесвітньою пандемією, яка дуже сильно вплинула на усі економічні суб’єкти господарювання, тому криза торкнеться економіки кожної країни. Однак уже в 2-му кварталі 2021 року світову економіку знову очікує підйом.

**Список використаних джерел:**

1. Bloomberg [Electronic resource]. – Access: <https://www.bloomberg.com/>
2. The Institute of International Finance [Electronic resource]. – Access: https://www.iif.com/
3. Statista. [Electronic resource]. – Access: <https://www.statista.com/> (date of appeal 24.04.2020)
4. Економічний прогноз України на 2020 рік. Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/30/658678/>
5. Клименко І. Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Ruzuku_Evro-fcbf4.pdf>
6. Рейтингове агентство Moody's [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.moodys.com/
7. Фінансовий портал «Мінфін». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://minfin.com.ua/> (дата звернення 24.04.2020).