**Тема. Центральні банки**

**Навчальна мета:** з’ясування ролі центрального банку як провідника грошово-кредитної політики держави

**План:**

1. Поняття центрального банку.
2. Функції центрального банку.
3. Національний банк України (НБУ).
4. Грошово-кредитна політика НБУ.

**1. Походження центральних банків**

**Центральний банк** є визначальною ланкою всієї банківської системи країни (банк банків), а за своєю головною функціональною роллю – це емісійний банк, тобто банк, якому належить монополія на випуск грошей.

Способи виникнення центральних банків в різних країнах у різні часи в цілому зводилися до двох основних варіантів:

* держава на основі спеціального законодавчого акта створювала спеціальний державний банк, за яким закріплювалося виняткове право на випуск (емісії) банкнот (Росія, XIX століття; Німеччина, Австрія – середина ХХ століття; США, початок ХХ століття);
* право емісії закріплювалося за одним із банків (Англія, 20-і роки ХХ століття).

Організаційно-правовою формою центральних банків найчастіше є акціонерне товариство, основна частка або 100% капіталу якого, як правило, належить державі. Правовий статус центральних банків закріплюється в окремому законі про центральний банк або про банківську систему.

**2. Функції центрального банку**

Центральні банки виконують певні **функції**, а саме:

* емісійний центр – полягає в монополії банку на випуск банкнот. Емісія банкнот здійснюється переважно у формі випуску державних боргових зобов’язань, тобто уряд і банки отримують від центрального банку кредити під заставу державних цінних паперів, або комерційних векселів. Крім **банкнотної емісії** існує **депозитна емісія**, яка полягає в зарахуванні коштів на рахунки банків і державних установ;
* валютний центр – проявляється, головним чином, у відповідних змінах курсу національної грошової одиниці, що здійснюється за рахунок **валютних інтервенцій**. Вони полягають у тому, що центральний банк за рахунок створеного спеціального резерву купує іноземну валюту або продає її;
* банк банків – полягає в наданні банкам кредитів, здійсненні розрахунків між ними, збереженні касових резервів, контролі за діяльністю банків. Технічна організація розрахунків забезпечена СЕП. Центральний банк встановлює для банків **норматив резервування**;
* обслуговування державного бюджету;
* збереження золотовалютних резервів країни;
* виконання розрахункових операцій для уряду;
* **грошово-кредитне регулювання економіки** – полягає у застосуванні загальних методів регулювання: встановлення і зміна нормативу резервування, встановлення і зміна облікової ставки, операції на відкритому ринку. ***Операції на відкритому ринку*** полягають в купівлі або продажу державних цінних паперів з метою впливу на динаміку кредитних операцій банків (поширеним варіантом здійснення таких операцій є ***репо*** – це операція, що здійснюється на основі договору про продаж/купівлю державних цінних паперів на певний строк із здійсненням їх зворотної купівлі / продажу у визначений строк за обумовленою ціною. **Пряме репо** передбачає придбання НБУ державних цінних паперів, **зворотне репо** – їх продаж).

**3. Національнй банк України (НБУ)**

Центральний банк України отримав назву НБУ і створений у 1991 році на базі Державного банку СРСР та його обласних управлінь. Правова основа НБУ базується на Законі України «Про НБУ» (1999 рік).

НБУ підзвітний тільки Верховній Раді України, яка щорічно приймає звіт банку про його діяльність. Вищим органом управління є Рада НБУ, а безпосереднє управління здійснює Правління на чолі з Головою Правління – Головою НБУ. Голова Правління НБУ призначається на 4 роки ВРУ за поданням Президента України.

**Основною функцією НБУ** є забезпечення стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції НБУ має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.

НБУ у межах своїх повноважень сприяє стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цінової стабільності. НБУ також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню цінової стабільності та стабільності банківської системи.

**Інші функції НБУ:**

1) відповідно до розроблених Радою НБУ Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує готівковий грошовий обіг;

3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;

4) встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;

5) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;

6) регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі між банками;

7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових систем, контролює створення платіжних інструментів, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

8) здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі;

9) здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банків, Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків;

10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;

11) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;

12) представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;

13) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій;

14) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

15) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;

16) організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;

17) реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі НБУ;

18) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;

19) визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи НБУ;

20) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій НБУ;

21) здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю;

22) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом;

23) визначає порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами;

24) створює Засвідчувальний центр для забезпечення реєстрації, засвідчення чинності відкритих ключів та акредитації центрів сертифікації ключів, визначає порядок застосування електронного підпису, у тому числі електронного цифрового підпису в банківській системі України та суб’єктами переказу коштів;

25) видає ліцензії небанківським фінансовим установам, які мають намір стати учасниками платіжних систем, на переказ коштів без відкриття рахунків та відкликає їх відповідно до законодавства;

26) веде реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;

27) здійснює нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків.

НБУ має право ухвалювати нормативно-правові акти, обов’язкові до виконання суб’єктами господарювання і громадянами. НБУ не знаходиться на держбюджетному фінансуванні, а все перевищення суми своїх прибутків над своїми витратами зобов’язаний переказувати до Державного бюджету України. У випадку переважання витрат над прибутками ця сума покривається за рахунок Державного бюджету.

Відносини з банками НБУ здійснює на підставі укладання угод, тобто діє як самостійний суб’єкт господарювання. НБУ є самодостатнім у розробці і здійсненні грошово-кредитної політики, інформує ВРУ про її основні принципи. НБУ самостійно складає кошторис, що має забезпечити повне виконання його функцій, а отже, НБУ є економічно незалежною установою.

**Джерелами ресурсів є**: емісія банкнот, внески банків і казначейства, обов’язкові резерви і власний капітал. НБУ не має права здійснювати пряме кредитування уряду на фінансування видатків Державного бюджету; операції з цінними паперами може здійснювати лише на вторинному ринку.

**4. Грошово-кредитна політика**

**Грошово-кредитна політика НБУ** (ГКП НБУ) – це сукупність таких заходів, що реалізуються державою і спрямовані на регулювання грошово-кредитних відносин.

**Стратегічними цілями ГКП НБУ є:**

* забезпечення можливостей для ефективного функціонування суспільного виробництва;
* досягнення економічного зростання;
* покращення добробуту населення;
* стримування інфляції;
* забезпечення зайнятості населення.

**Місією ГКП НБУ** є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. **Реалізація ГКП НБУ здійснюється за допомогою ряду важелів регулювання кредитно-грошових відносин:**

* контроль за збільшенням грошової маси на основі обліку ВВП та інфляції;
* забезпечення потреб економіки у готівці, підвищення ефективності її використання, децентралізація випуску в обіг;
* скорочення обсягу готівкових розрахунків за допомогою організації розрахунків на основі пластикових карток;
* підвищення надійності СЕП;
* підтримка високого рівня ліквідності активів банків на основі їх рефінансування;
* кредитування урядових програм через банки;
* посилення рівня капіталізації банків шляхом збільшення вимог до їх мінімального статутного капіталу;
* розширення кредитної бази через кредитні аукціони НБУ;
* контроль НБУ за діяльністю парабанків.

**Контрольні запитання:**

1. Що таке центральний банк?

2. Визначте способи виникнення центральних банків.

3. Яка організаційно-правова форма діяльності характерна для центральних банків?

4. В чому полягає зміст функції «емісійний центр»?

5. Які види емісії існують?

6. В чому полягає сутність функції «валютний центр»?

7. Що таке валютні інтервенції?

8. В чому полягає зміст функції «банк банків»?

9. В чому полягає сутність та якими є основні важелі грошово-кредитного регулювання?

10. Що таке обов’язкові резерви?

11. Що таке облікова ставка?

12. Що таке операції на відкритому ринку, зокрема, репо?

13. Коли і в який спосіб було створено НБУ?

14. Які функції виконує НБУ?

15. В чому полягає зміст та якими є стратегічні цілі ГКП НБУ?

16. Що є місією центрального банку?