**ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ**

***Черепанова Н.О.***

Хімічна галузь України виробляє широкий асортимент продукції, орієнтованої, як на промислове, так і на кінцеве споживання, також вона має розвинені міжгалузеві, внутрішньогалузеві та технологічні зв’язки, а ще має експортний потенціал, що робить її досить важливою для економіки в цілому. Сучасна хімічна промисловість України – це 6501 суб’єкт господарювання. В Україні розвинута багатогалузева хімія та нафтохімія. Хімічна промисловість є одним з ключових секторів економіки України. Хімічна галузь України охоплює хімічний, нафтохімічний та фармацевтичний підсектори, в яких працюють понад 113 тис. робітників.

У 2020 році обсяг виробництва хімічної продукції України сягнув 2,8 млрд дол. США, а показник середньорічного темпу зростання (CAGR) становив 8% за останні 4 роки. Україна значною мірою залежить від імпорту хімічної продукції, у тому числі нафтохімічної і фармацевтичної продукції, мінеральних добрив. У 2020 році Україна імпортувала хімічної продукції на суму 7,5 млрд дол. США, що складає 12% від частки імпорту країни. Це свідчить про чималий попит на хімічну продукцію на внутрішньому ринку, який не можуть задовольнити місцеві хімічні підприємства.

В останні роки, також спостерігається тенденція, що до інвестиційних вкладень у модернізацію хімічних виробництв, які спрямовані на скорочення залежності підприємств від імпортних поставок природного газу та імпорту перинної сировини, наприклад гранул пластмаси. Близько третини капітальних інвестицій спрямовувалося в машини, обладнання та інвентар. Також спостерігається збільшення частки освоєних капітальних інвестицій в нематеріальні активи (з 3,7% до 6,7%), зокрема програмні продукти та бази даних, права на об’єкти промислової власності, патенти ліцензії, концесії тощо. А цей фактор вкрай важливий, бо низький рівень цифровізації процесів у ланцюгу «виробництво-продаж-обслуговування», що є обов’язковою частиною нової моделі промислового розвитку в рамках «Індустрії 4.0». У товарній політиці спостерігається частковий перехід до випуску більш спеціалізованої та складної продукції. Концепція залучення інвестицій на стадії постіндустріального розвитку базується на інноваційності, що передбачає оновлення основних фондів і технологічних процесів шляхом вкладання капітальних інвестицій у нові або удосконалені обладнання, устаткування, виробничі комплекси, прогресивні технології тощо. Отже, перш за все розвиток хімічних підприємств потрібно спрямовувати на інвестицій, які б дозволили залучити необхідні ресурси й забезпечити підвищення рівня саме рівня інноваційності виробництва..

Характерною особливістю інвестиційного капіталу, що залучається до економіки Україні є значна частина капіталів, що контролюються іноземними компаніями резидентів України поряд із капіталами, які безпосередньо належать іноземним резидентам. Аналіз країн-інвесторів в економіку України свідчить про незначну частку інвестицій з розвинених країн світу та високу частку з країн-офшорних територій, проте останнім часом ситуація стала мінятись в бік прозорості.

Україна зробила важливі кроки для полегшення ведення бізнесу і піднялася на сім позицій у рейтингу Світового банку Doing Business в 2021 році з 71-го місця в 2020 році на 64-е. Очікується, що прийнятий в жовтні 2020 року Закон «Про стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», який скасував застарілі та неефективні нормативні акти, поліпшив захист прав інвесторів і розширив можливості кредитування підприємств, сприятиме подальшому розвитку бізнесу в Україні. За даними Державної служби статистики України, станом на 1 грудня 2020 року, інвестиції України в зарубіжні країни склали близько 6,5 млрд доларів. Фізичні особи можуть інвестувати за кордон максимум 50 000 євро (56 000 дол. США) на рік, а для будь-яких інвестицій, що перевищують цю межу, вже потрібна ліцензія Національного банку України. Юридичні особи та приватні підприємці, зареєстровані в Україні, мають ліміт в 2 мільйони євро (2,24 мільйона дол. США) на рік.

Нестача внутрішнього капіталу та необхідність проведення модернізації хімічних підприємств, з одного боку, і потреба у скороченні технологічного розриву з іншого, вкрай актуалізують питання залучення іноземних інвестицій. Проте, на жаль, сьогодні результати є невтішними, бо великі західні інвестори, все ще з обережністю ставляться до України. Світова фінансово-економічна криза спричинена пандемією і військова агресія Російської Федерації проти України суттєво погіршили очікування інвесторів стосовно подальшого перспективного інвестування хімічних підприємств.

В умовах посилення конкуренції на хімічному світовому ринку реальною загрозою для перспективного розвитку хімічної галузі в Україні є поступова втрата нею позицій та відстрочування переходу до «Індустрії 4.0». Необхідним є впровадження таких заходів: стимулювання інвестиційної активності хімічних підприємств шляхом надання їм організаційно-технічної та інформаційної підтримки у напрямі вдосконалення системи управління якістю продукції та забезпечення міжнародної сертифікації виробництв; здійснення технічного і технологічного переоснащення (із подальшим розширенням) виробничих потужностей хімічних підприємств, віднесення їх до категорії пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів; створення нових високотехнологічних хімічних підприємств на основі реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, які забезпечать різнотоварність українського експорту хімічної продукції шляхом збільшення у його структурі частки кінцевої товарної продукції та продукції з поглибленим рівнем технологічної переробки; втілення на засадах державно-приватного симбіозу інвестиційних проектів (зокрема, з будівництва у портах спеціальних об’єктів для виробництва комплексних добрив, а також терміналів для відвантаження хімічної продукції).