**УДК 336.74(477)**

***Глушко Аліна Дмитрівна,***

*Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,*

*кандидат економічних наук, доцент*

***Філіп Микола Федорович,***

*Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,*

*студент 4 курсу*

***Політько Альона Сергіївна,***

*Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,*

*студентка 4 курсу*

АНАЛІЗ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Успішний економічний розвиток країни неможливий без ефективного конкурентного фінансового посередництва. У більшості країн, які перейшли на ринковий метод господарювання, поряд із розвитком банківської системи забезпечується активізація діяльності небанківських фінансових установ.

Небанківський фінансовий сектор України включає страхові компанії, кредитні спілки та інші небанківські кредитні установи, юридичних осіб публічного права, що надають фінансові послуги, недержавні пенсійні фонди та їх адміністраторів, ломбарди, фінансові компанії (які надають такі послуги, як фінансовий лізинг, факторинг, надання порук та гарантій) та юридичних осіб, які не мають статусу фінансової установи, але мають право надавати певні види фінансових послуг (фінансовий лізинг).

Ступінь розвитку ринку фінансових послуг обумовлюється кількістю та якістю фінансових установ, а також різноманітністю фінансових послуг, які вони можуть запропонувати. Так, станом на 31.12.2015 р. в Державному реєстрі фінансових установ, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, налічувалося 2239 фінансових установ. Протягом 2016 року статусу фінансової установи набули 245 установ, виключено з Державного реєстру 359 фінансових установ. Станом на 31.12.2016 р. в Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 2125 фінансових установ (табл. 1).

Таблиця 1

Державний реєстр фінансових установ у 2014-2016 роках

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фінансові установи | станом на | протягом 2016 року | Станом на 31.12.2016 | Відхилення (шт.) |
| 31.12.2014 | 31.12.2015 | внесено | виключено |
| Страхові компанії, всього | 382 | 361 | 6 | 57 | 310 | -51 |
| у тому числі: |   |  |  |  |  |  |
| страхові компанії з ризикових видів страхування | 325 | 312  | 6 | 47 | 271 | -41 |
| страхові компанії зі страхування життя | 57 | 49 | 0 | 10 | 39 | -10 |
| Кредитні установи, всього | 711 | 728 | 43 | 150 | 621 | -107 |
| Ломбарди | 477 | 482 | 30 | 56 | 456 | -26 |
| Фінансові компанії | 415 | 571 | 166 | 87 | 650 | 79 |
| Довірчі товариства | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Недержавні пенсійні фонди | 76 | 72 | 0 | 8 | 64 | -8 |
| Адміністратори НПФ | 24 | 23 | 0 | 1 | 22 | -1 |
| Разом | 2 087 | 2 239  | 245 | 359 | 2 125 | -114 |

Джерело: [1, с.28]

Позитивну динаміку зареєстрованих відокремлених підрозділів фінансових установ у 2016 році демонструють ломбарди (+ 429 структурних підрозділів), фінансові компанії (+324 підрозділи), інші кредитні установи (+ 310 відокремлених підрозділів). (рис.1).



Рис. 1 Динаміка кількості фінансових установ за 2014 – 2016 роки

Це пояснюється їх спрямованістю на наближення до безпосереднього споживача фінансових послуг та прагненням до створення сучасної інфраструктури шляхом подальшого розгалуження мережі відокремлених підрозділів.

Система небанківських фінансових інституцій в Україні на сьогодні характеризується низькою капіталізацією, що обумовлено нестабільністю умов ведення бізнесу, незахищеністю права власності та низьким рівнем корпоративного управління

Розвиток ринку фінансових послуг в Україні стримують такі чинники, як:

1. існування на ринку фінансових установ, які не виконують та не мають на меті виконувати функції фінансового посередництва і створюють суттєві системні ризики для фінансового сектору;
2. недостатній рівень або ж повна відсутність гарантій прав захисту інтересів споживачів фінансових послуг (інвесторів);
3. низький рівень стандартів управління платоспроможністю та ліквідністю парабанків;
4. низька ефективність нагляду за небанківськими фінаново-кредитними установами , що не дає можливість вчасно упередити розвиток ризиків;
5. відсутність належної інфраструктури ринку капіталу (фондового ринку); обмежена кількість фінансових інструментів, в тому числі, інструментів хеджування ризиків;
6. неефективне податкове законодавство (приміром, потрійне оподаткування інвестиційних доходів учасників ринку спільного інвестування);
7. низька фінансова грамотність населення [2].

Все це призвело до поглиблення кризи та недовіри до ринку фінансових послуг.

Перспективи розвитку ринків небанківських фінансових послуг перш за все, мають визначатися підвищенням ефективності державної регуляторної політики, функціональністю нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, зниженням витрат діяльності фінансових установ, спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, забезпеченням конкуренції на фінансовому ринку, запобіганням діяльності недобросовісних компаній, скоординованістю із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України.

**Література**

## 1. Публічний звіт «Про діяльність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2016 рік» [Електронний ресурс]. – Київ, 2017. – 64 с. – Режим доступу: https://nfp.gov.ua/files.

## 2. [Cтратегія реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки, затверджена Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.03.2015 р. № 499 [Електронний ресурс]](http://www.niss.gov.ua/articles/2070/%29.%5B2). - Режим доступу: https://nfp.gov.ua.