**2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების მატერიალიზაციის ანალიზი**

აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს 2023 წლის ბიუჯეტის კანონზე თანდართული მაკროეკონომიკური რისკების მატერიალიზაციის ანალიზს. 2022 წლის დეკემბერში დამტკიცებულ 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონზე თანდართულ სცენარების ანალიზის დოკუმენტში იდენტიფიცირებული იყო შემდეგი რისკ ფაქტორები:

* ფულადი შემოდინების შემცირება
* ტურიზმის გლობალური სენტიმენტების გაუარესება
* გლობალური სავაჭრო ბრუნვის შემცირება
* რეგიონული რისკები
* გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება
* მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელი შემცირება

აღნიშნული რისკების ანალიზი აჩვნებს, რომ იდენტიფიცირებული რისკებიდან 3 არ რეალიზდა, ხოლო 3 მხოლოდ ნაწილობრივ. რისკები, რომლებიც არ რეალიზდა, ნეგატიურის ნაცვლად პოზიტიური მიმართულებით აისახა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და სხვა ფაქტორებთან ერთად განაპირობა თავდაპირველი 5%-იანი ზრდის ნაცვლად 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ტემპი.

**ფულადი შემოდინების შემცირება**

იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემიის დასრულებისა და რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი საქართველოში როგორც ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი, ასევე გადმორიცხული ფულადი თანხები, მოსალოდნელი იყო, რომ 2023 წელს ადგილი ექნებოდა აღნიშნული ფულადი შემოდინებების შემცირებას. აღსანიშნავია, რომ 2023 წელს ჩარიცხული ფულადი გზავნილების ოდენობა შემცირდა 5.7%-ით. ამასთან, შემცირება დაიწყო 2023 წლის მაისიდან და კლებაში ძირითადი წვლილი რუსეთიდან ფულადი გზავნილების კლებამ შეიტანა, როგორც მოსალოდნელი იყო. გზავნილების შემცირება დაფიქსირებულია ბელარუსიდან და ყირგიზეთიდან. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 2023 წელს ტურიზმიდან შემოსავლები გაიზარდა 17.3%-ით, რაც ნომინალურ გამოსახულებაში 600 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, მიუხედავად ფულადი გზავნილების შემცირებისა, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდამ დააკომპენსირა აღნიშნული კლება და საბოლოოდ, ამ ორი არხის საშუალებით ფულადი შემოდინებების ზრდა გამოიწვია 350 მლნ აშშ დოლარით. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფულად შემოდინებებთან დაკავშირებული რისკის მატერიალიზებას ადგილი არ ჰქონია და ფულადი შემოდინებები გაიზარდა.

**ტურიზმის გლობალური სენტიმენტების გაუარესება**

არ რეალიზდა ტურიზმის გლობალური სენტიმენტების გაუარესებასთან დაკავშირებული რისკი. რისკ-ფაქტორებში აღნიშნული იყო, რომ მიუხედავად არსებული დადებითი ტენდენციებისა, კვლავ გამოწვევად რჩებოდა საშუალოვადიანი პერიოდისთვის ტურიზმის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული საკითხები. 2023 წელს ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია 30.3 პროცენტით, ხოლო ამავე პერიოდში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი გაზრდილია 17.3 პროცენტით (რაც 2019 წელთან შედარებით 26.2 პროცენტიან ზრდას გულისხმობს). აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ ზრდაში მაღალია როგორც თურქეთის (6.6 პ.პ), ასევე - ევროკავშირის (6.2 პ.პ) წვლილი.

**გლობალური სავაჭრო ბრუნვის შემცირება**

გლობალური სავაჭრო ბრუნვის შემცირების რისკი ნაწილობრივ რეალიზდა 2023 წელს. აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს სავაჭრო ბრუნვის შემცირების შემდეგ მისი გაუმჯობესება დაიწყო მოსალოდნელზე უფრო სწრაფი ტემპებით. თუმცა, 2023 წლის ოქტომბერში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გაკეთებული შეფასებით, 2023 წელს მოსალოდნელი იყო მსოფლიო საქონლის ექსპორტის უმნიშვნელოდ გაზრდა, ხოლო იმპორტის შემცირება 0.5 პროცენტით. არსებული მონაცემებით კი, 2023 წლის პირველ 3 კვარტალში საქონლის ექსპორტი შემცირებულია 5.6 პროცენტით, ხოლო იმპორტი - 6.2 პროცენტით, რაც სავაჭრო ბრუნვას ამცირებს 5.9 პროცენტით. ამასთან, აღსანიშნავია რომ 2023 წელს მსოფლიოში არსებული სავაჭრო ბრუნვის შემცირებას გავლენა არ ჰქონია საქართველოს ვაჭრობაზე და გაზრდილია საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა: 2023 წელს საქონლის ექსპორტის ზრდა დაფიქსირდა 9.1 და 60.4 პროცენტზე, 2022 და 2019 წლებთან შედარებით, შესაბამისად. ხოლო საქონლის იმპორტი გაზრდილია 14.5 და 63.0 პროცენტით, შესაბამისად 2022 და 2019 წლებთან შედარებით. საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა 2023 წელს წინა წელთან შედარებით 12.9 პროცენტით არის გაზრდილი. აღსანიშნავია, რომ 2023 წლისთვის მოსალოდნელი იყო საქონლის ექსპორტის 20.1 პროცენტით ზრდა, თუმცა გლობალურად ფეროშენადნობებზე მოთხოვნის შემცირების შედეგად ექსპორტი უფრო ნაკლებად, 9.1 პროცენტით არის გაზრდილი.

**რეგიონული რისკები**

აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტზე (2022 წლის დეკემბერი) თანდართული სცენარების ანალიზის დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რეგიონული რისკები ეხებოდა როგორც ეკონომიკური, ასევე - პოლიტიკური ხასიათის რისკებს და გამომწვევ მიზეზებად სახელდებოდა როგორც ნავთობსა და ნედლეულზე ქვეყნების დამოკიდებულება, ასევე რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შედეგად რეგიონში არსებული პოლიტიკური პრობლემები და არამდგრადობა. 2023 წელს შენარჩუნებულია გასულ წელს დაწყებული რეგიონული რისკები, რაც გულისხმობდა რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრას, რამაც, თავის მხრივ, გავლენა მოახდინა მსოფლიოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე. როგორც 2023 წლის ბიუჯეტის კანონის თანდართულ სცენარების დოკუმენტში იყო აღნიშნული, რეგიონში არსებული ომისა და კვლავ მაღალი გაურკვევლობის გამო, მოსალოდნელი იყო ინვესტორების განწყობის გაუარესება რეგიონის ქვეყნების და მათ შორის, საქართველოს მიმართ. 2023 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემცირდა 24 პროცენტით, თუმცა ეს ძირითადად გამოწვეული იყო სავალო ვალდებულებების შემცირებით. სიტუაცია შენარჩუნებულია რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების მხრივ, თუმცა აღარ შეინიშნება სურსათსა და ნავთობპროდუქტებზე მსოფლიო ფასების ზრდა. შესაბამისად, რეგიონული რისკები 2023 წელს ნაწილობრივ რეალიზდა.

**გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება**

აღსანიშნავია, რომ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნების რისკი გამოწვეული იყო რუსეთ-უკრაინის ომისა და რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შედეგად გაზრდილი ნავთობისა და სურსათის ფასებით, რასაც თან დაერთო მიწოდების ჯაჭვის შეფერხება, ვინაიდან რუსეთი და უკრაინა სასოფლო-სამეურნეო საქონლის ძირითად მიმწოდებლებს წარმოადგენენ და არსებულმა კონფლიქტმა შეაფერხა როგორც ნედლი ნავთობის, ასევე ბუნებრივი აირისა და საკვების მიწოდება და საბოლოოდ გაიზარდა მსოფლიო ინფლაცია. როგორც 2023 წლის ბიუჯეტის კანონის თანდართულ სცენარების დოკუმენტში იყო აღნიშნული, ბოლო პერიოდში ინფლაციის დასტაბილურებისა და შემცირების მიუხედავად, უკრაიანში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე მოსალოდნელი იყო, რომ ინფლაციურ ზეწოლას კვლავ ეჩინა თავი საშუალოვადიან პერიოდში.

გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნების რისკი კვლავ მატერიალიზდა 2023 წელს. აღნიშნული გამომდინარეობს იქიდან, რომ ქვეყნებმა ინფლაციის მაღალი დონის დიდი ხნით შენარჩუნების გამო დაიწყეს გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება ან მეტად გამკაცრება. მათ შორის, ინგლისის ბანკის მიხედვით, დეკემბრის ბოლოს საპროცენტო განაკვეთი 5.25 პროცენტზეა შენარჩუნებული, რაც 2022 წლის მაჩვენებელზე მაღალია. ევროპის ცენტრალური ბანკის საპროცენტო განაკვეთი 4.50 პროცენტია. რაც შეეხება აშშ-ს, ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო განაკვეთი კვლავ გაზარდა 2023 წელს და 2022 წლის დეკემბრის ბოლოს დაფიქსირებული 4.5 პროცენტიდან 2023 წლის ბოლოსთვის საპროცენტო განაკვეთები გაზრდილია 5.25-5.50 პროცენტამდე.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ადგილი არ ჰქონია გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნებას და პირიქით, ეროვნულმა ბანკმა დაიწყო პოლიტიკის შერბილება, რის შედეგადაც რეფინანსირების განაკვეთი 2023 წლის განმავლობაში შემცირდა 11-დან 9.5 პროცენტამდე.

**მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელი შემცირება**

როგორც რისკების ანალიზში იყო ნავარაუდევი, 2023 წელს ნაკლებად იყო მოსალოდნელი მსოფლიოში ეკონომიკის გაუმჯობესება საშუალოვადიან პერიოდში, როგორც პანდემიის შედეგების გამო, ასევე - რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრიდან და რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციებიდან გამომდინარე. მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელი შემცირების რისკის რეალიზება დაკავშირებული იყო როგორც მოთხოვნის შემცირებასთან, ასევე მიწოდების უარყოფით შოკთან, რასაც შესაძლოა კვლავ გამოეწვია როგორც ფასების ზრდა, ასევე ეკონომიკური აქტივობის შემცირება. ამასთან, გასულ წელს საკვებსა და ენერგოპროდუქტებზე ფასების მკვეთრი ზრდის შემდეგ 2023 წელს დაიწყო მისი შემცირებაც, რასაც წინ უძღვოდა ცენტრალური ბანკების მიერ საპროცენტო განაკვეთის ზრდა. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ზოგიერთ ქვეყანაში გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობისა, ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელი შემცირების რისკი არ რეალიზდა 2023 წელს და ძირითადად დაფიქსირდა ეკონომიკური ზრდა. ამასთან, 2022 წლის ბოლოს მსოფლიოში მოსალოდნელი 2.7 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდის ნაცვლად 2023 წელს დაფიქსირდა 3.1 პროცენტიანი ზრდა (პროგნოზირებულზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა როგორც განვითარებულ, ასევე - განვითარებად ქვეყნებში), რაც გაუმჯობესებულ ეკონომიკურ აქტივობაზე მიუთითებს. რაც შეეხება საქართველოს, წინასწარი მონაცემებით, 2023 წელს დაფიქსირდა 7.5 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდა, პროგნოზირებული 6.5 პროცენტის ნაცვლად, 2022 წლის ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის შემდეგ.

ცხრილში მოცემულია 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტზე (2022 წლის დეკემბერი) თანდართული სცენარების ანალიზის დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების რეალიზების მაჩვენებლები:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **რისკები** | **არ არის რეალიზებული** | **ნაწილობრივ რეალიზებულია** | **რეალიზებულია** |
| ფულადი შემოდინების შემცირება  | **X** |  |  |
| ტურიზმის გლობალური სენტიმენტების გაუარესება | **X** |  |  |
| გლობალური სავაჭრო ბრუნვის შემცირება  |  | **X** |  |
| რეგიონული რისკები  |  | **X** |  |
| გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება |  | **X** |  |
| მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელი შემცირება  | **X** |  |  |