**Завдання 6. Дослідження динаміки індексу споживчих цін**

Інфляція — збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.

Кількість товарів, ціни на які зростають, та тривалість процесу зростання цін є важливими характеристиками поняття інфляції. Наприклад, слід вирізняти відносне зростання цін, за якого ціни на окремі товари (послуги) зростають значно швидше (нафта, наприклад), ніж інші, або ж останні можуть залишатися постійними. Відповідно, зростання цін в одному періоді та відсутність або ж надто слабке зростання в наступних не є інфляцією.

Темпи інфляції визначаються як величина зміни індексів цін, що, в свою чергу, є вираженням вартості набору товарів (послуг) в певний період часу,%. Найпоширенішим показником для розрахунку інфляції є:

* індекс споживчих цін;
* індекс цін виробників;
* дефлятор ВВП.

За величиною темпів розрізняють такі типи інфляції:

* повзуча інфляція — яка проявляється в тривалому поступовому зростанні цін (не більше 10% на рік);
* галопуюча інфляція — зростання цін темпами в межах 10-50% в річному вимірі;
* [гіперінфляція](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F) — з дуже високими темпами зростання цін (сотні, тисячі та ін. відсотків зростання цін в річному вимірі).

Інфляцію можна розподілити також на такі складові:

* базова інфляція (є мірою інфляції попиту, наприклад, може обумовлюватися перевищенням сукупного попиту свого довгострокового рівноважного рівня);
* вузька базова інфляція — зміна цін імпортованих товарів, що відображає таким чином вплив зміни обмінного курсу.
* небазова інфляція (відображає вплив факторів пропозиції), остання включає в себе зміну цін, що регулюються адміністративно, зміну цін на товари з малою ступінню обробки (сирі овочі, фрукти та ін.), а також зміну цін на паливо.

Види інфляції:

* Помірна інфляція спостерігається тоді, коли ціни зростають повільно — до 10% за рік. За такої інфляції ціни відносно стабільні, люди охоче заощаджують гроші, бо їхня вартість мало знецінюється
* Передбачена — це інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від її згубних впливів.
* Непередбачена інфляція є несподіваною для економічних суб'єктів.
* Збалансованою є інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються.
* Незбалансована інфляція супроводжується зміною відносин цін товарів, послуг та ресурсів, тобто ціни на товари змінюються неоднаковими темпами.
* Прихована інфляція - інфляція, що виникає внаслідок товарного дефіциту, що супроводжується прагненням державних органів утримати ціни на колишньому рівні.

Причини виникнення інфляції:

* надмірне збільшення пропозиції грошей (класичний приклад — монетизація дефіциту державного бюджету (причина гіперінфляції в Україні в 90-х роках ХХ-го століття);
* обмеження пропозиції (інфляція пропозиції), що зазвичай викликає зростання цін на сировинні товари, а також на товари з вищою ступінню обробки через вторинні ефекти;
* надлишковий споживчий попит в економіці (інфляція попиту), причиною якого може бути надто м'які кредитні умови та ін.;
* інфляція в інших країнах за суттєвих обсягів імпорту (імпортована інфляція), підвищення цін на імпортні товари;
* девальвація національної валюти (збільшує ціну імпортованих товарів, погіршує економічні очікування);
* зростання очікувань щодо зростання цін в майбутньому.

Соціальні наслідки. В умовах істотної інфляції зростає розрив в реальних доходах між видами соціальних груп, погіршується становище осіб з фіксованим доходом (наприклад, пенсіонерів, службовців, студентів, чиї доходи формуються за рахунок держбюджету). Зростає соціальна нестабільність і дефіцит бюджету.

Наслідки для економічного зростання. Інфляція є прихованим податком, зокрема, на заощадження, оскільки знижує стимул до нагромадження. Заощадження в формі готівки або ж депозитів скорочуються та відбувається зміщення до нагромадження натуральних речей  як нерухомість, дорогоцінності (золото тощо). Інфляція змінює співвідношення між заощадженнями та споживанням, спотворює обчислення прибутків підприємцями. Найбільше викривлення інфляцією інформації про прибутки відбуватиметься на підприємствах за капіталом, придбаним до виникнення інфляції. Викривлені інфляцією прибутки спотворюють розподіл ресурсів на ринку, спричинять до збільшення інвестицій у виробництво з більшим співвідношенням між капіталом та продуктом, зменшуючи інвестиції в інші виробництва. Таким чином, виробники переорієнтовуються на випуск товарів низької якості, зменшується активність у видах діяльності, що потребують довгострокових інвестицій.

Політичне середовище. Інфляція негативно впливає на сприйняття громадськістю влади. Наприклад, прагнення державних органів одержати за допомогою [емісії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)) додаткові засоби для вирішення невідкладних завдань найчастіше лише прискорює інфляцію. Знижується довіра до діяльності Уряду, до запланованих програм та реформ.

Вплив інфляції на зовнішньоекономічні зв'язки. Найбільш узагальненим наслідком її є падіння курсу національної валюти відносно валют країн, де інфляція відсутня чи розвивається нижчими темпами. Падіння курсу відбувається нерівномірно і неадекватно зниженню купівельної сили грошей на внутрішньому ринку. При спробах держави втручатися у зовнішньоекономічні і валютні відносини виникають розбіжності між офіційним і ринковим курсом валюти, формується кілька ринкових курсів тощо. Усі ці явища дезорганізують зовнішньоекономічні зв'язки, вносять до них значний спекулятивний елемент , стримують приплив іноземного капіталу, погіршують платіжний баланс країни, її валютне становище, підривають її позиції на світовому ринку.[8]

Аналіз динаміки індексів споживчих цін Львівської області до аналогічного показника в державі за допомогою табл. 5.

Графік динаміки індексів споживчих цін Львівської області протягом 2007-2017рр.

*Рис. 6 Динаміки індексів споживчих цін Львівської області протягом 2007-2017рр.*

Аналіз динаміки змін індексів споживчих цін у Львівській області протягом 2007-2017 років, де помітна нестабільність ІСЦ в регіоні, в період з 2008 по 2012 мав загальну тенденцію до спадання. У 2008 році значення показника становило 125,1%, в 2009 показник зменшився і становив 113,4 %. У 2010 відбулось зменшення ще на 3,7%, та у 2011 показник впав ще на 4,8% та складав 104,9%. ІСЦ у 2012 становив 99,3%. 2008-2012рр. спостерігалось скорочення ІСЦ відповідно і скорочувались темпи інфляції. У 2013 році почалось різке зростання цін, внаслідок збільшення урядом мінімальної заробітної плати та додаткової емісії грошей. Таким чином індекс, починаючи, з 2013 року зріс на 26,5%. Впродовж 2014 року показник стрімко зростав, що було спричинено знеціненням національно валюти та стрімким ростом цін. У 2015 році зафіксовано максимальну позначку показника за досліджуваний період – 145,2% Таке стрімке зростання ІСЦ відбувалося на фоні поглиблення політичної та економічної криз, спричинених, зокрема, політичними подіями. У період 2015-2016рр. показник зменшився на 33,3%, але згодом у 2017 році зріс на 1,1%. Якщо порівнювати початок досліджуваного періоду – 2007 рік і кінець – 2017 рік, помітне зменшення показника на 3,8% - тобто така динаміка є позитивною.

34