Приложение № 1

к аналитической записке

**Информация об основных показателях**

**социально-экономического развития Российской Федерации**

**в январе - марте 2020 года**

**1.** **Цена на нефть марки «Юралс»**

**Цена на нефть марки «Юралс»** в I квартале 2020 года стремительно снижалась под воздействием сокращения спроса, роста запасов и отмены договоренности ОПЕК+ по ограничению добычи. В итоге к марту она достигла многолетнего минимума и составила в среднем за месяц 29 долларов США за баррель; в целом за I квартал благодаря показателям января и февраля она удержалась на достаточно высоком уровне – 48,3 доллара США за баррель (на 14,9 долларов США, или на 23,6 % ниже аналогичного значения 2019 года).

Подобное снижение не было предусмотрено в расчетах к Федеральному закону № 380-ФЗ (с изменениями), в соответствии с которыми цена на нефть в 2020 году должна была составить 57,7 доллара США за баррель. И хотя уровень нефтяных цен за I квартал только на 9,4 доллара США, или на 16,3 %, ниже прогнозного показателя, среднегодовая цена вряд ли приблизится к отметке в 60 долларов США, несмотря на позитивную динамику мая и начала июня.

В настоящее время цены на нефть уверенно растут, приблизившись к уровню 40 долларов США за баррель. Цена на нефть марки «Юралс» после провала в апреле до 16,3 доллара США за баррель в мае превысила отметку в 30 долларов США за баррель, а в первые 4 дня июня в среднем составила 39,4 доллара США за баррель.

В соответствии с последними прогнозами российских экспертов, цена на нефть марки «Юралс» за текущий год при благоприятном развитии событий сложится в районе 40 долларов США за баррель. В прогнозах среднегодовая цена на нефть марки «Юралс» колеблется от 27 долларов США (базовый вариант апрельского прогноза Банка России) до 43,5 доллара США (РАНХиГС).

**2. Курс доллара США к рублю**

Несмотря на рекордное падение цен на нефть в марте (за месяц – почти в два раза), **курс рубля** ослаб в гораздо меньшей степени (за март на 14,5 %). В итоге за март курс доллара США к рублю составил 73,2 рубля за доллар США, а в целом за I квартал – 66,09 рубля за доллар США, что практически не отличается от показателя I квартала предыдущего года (66,11 рубля за доллар США).

В расчетах к Федеральному закону № 380-ФЗ (с изменениями) предполагалось, что курс доллара США к рублю составит 63,9 рубля за доллар США, это всего на 2,2 рубля, или на 3,3 % меньше показателя за I квартал. Однако динамика апреля и мая однозначно свидетельствует, что по итогам года рубль не сможет удержаться на прогнозном уровне. По состоянию на 4 июня с начала года курс доллара США к рублю уже составил 69,2 рубля за доллар США. И хотя позитивная динамика на рынке нефти, оживление мировой экономики и возобновление интереса к рисковым активам окажут поддержку российской валюте в конце второго – начале третьего квартала, к концу года ожидается возврат к неблагоприятной динамике. По оценкам некоторых экспертов, курс доллара США к рублю в среднем за 2020 год может составить около 70-74 рублей за доллар США (РАНХиГС, Центр развития НИУ ВШЭ).

**3. Валовой внутренний продукт**

Динамика валового внутреннего продукта в I квартале текущего года складывалась на фоне разгорающегося экономического кризиса. Однако, несмотря на снижение мировой экономики (по оценке агентства Fitch, в I квартале 2020 года – на 1,7 %) и внутреннего производства, падение цен на нефть и серьезное ослабление рубля, а также снижение внешнего спроса, которые начали наблюдаться уже с февраля, **темп прироста ВВП** в I квартале текущего года оказался относительно высоким – 1,6 %. Частично его динамика была поддержана низкой базой 2019 года (в I квартале – 0,4 %). По оценке Департамента аудита экономического развития, по сравнению с IV кварталом 2019 года сезонно скорректированный реальный ВВП вырос на 0,4 %.

Однако во втором квартале в связи с приостановкой деятельности значительной части предприятий и введения карантинных мер следует ожидать значительного падения ВВП (в соответствии с консенсус-прогнозом Центра развития НИУ ВШЭ, проведенным 6-12 мая – до 10,7 %).

**4.** **Промышленное производство**

К концу I квартала по мере нарастания кризисных явлений, связанных с пандемией Covid-19, снижением нефтяных цен, ограничением спроса и карантинными мерами, динамика промышленного производства существенно замедлилась, но сохранилась положительной – прирост в марте составил 0,3 % в годовом выражении. Благодаря росту в первые два месяца года, в целом за I квартал промышленность выросла на 1,5 % (в аналогичном периоде 2019 года – на 2,9 %).

Мартовская динамика была в основном обеспечена ростом обрабатывающих производств (на 2,6 % в годовом выражении). Рост был зафиксирован, в частности, в производстве пищевых продуктов (на 9,3%), бумаги и бумажных изделий (на 10,2%), кокса и нефтепродуктов (на 7%), химической промышленности и производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 8,1% и 14,6% соответственно), а также производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 11,3%). В совокупности эти виды деятельности в марте сформировали чуть более половины объема выпуска в обрабатывающей промышленности. В целом за I квартал обрабатывающие производства выросли на 3,8 %.

В остальных укрупненных видах промышленной деятельности в марте отмечалось снижение.

Добывающая промышленность в марте снизилась на 1,7 % за счет сокращения добычи всех основных полезных ископаемых. Наибольшее снижение в годовом выражении отмечалось в добыче угля (на 8,1 %) и прочих полезных ископаемых (на 2,7 %). В целом за I квартал добывающие производства показали нулевой рост.

В обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха в марте было зафиксировано снижение на 2,2 %; в частности, за счет сокращения выработки электроэнергии (на 2,5 %); в целом за I квартал снижение составило 2,4 %. При этом на динамику производства электроэнергии оказала влияние более теплая погода.

В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снижение в марте составило 3,1 %; в январе – марте показатель сократился на 1,2 %.

**5. Уровень потребительских цен**

В марте **рост цен на потребительском рынке** ускорился до 0,6 % за месяц под влиянием разовых факторов, а с начала года достиг 1,3 %, что, однако, не превысило показатель марта 2019 года (1,8 %). В годовом выражении инфляция составила 2,5 %, что ниже не только таргетируемого уровня (4 %), но и прогнозного значения (3 %).

Наибольшее удорожание отмечалось на **продовольственные товары** – на 1 % за март, на 2,2 % с начала года. Их вклад в мартовскую инфляцию составил 0,4 процентного пункта (из 0,6 процентного пункта). Основными причинами роста цен на данную категорию товаров стал ажиотажный спрос на фоне ожидания введения режима самоизоляции, а также ослабление курса рубля, спровоцировавшее рост цен на импортируемые товары и отечественные товары с высокой долей импортных составляющих. При этом фокус спроса в течение месяца смещался с продуктов длительного срока хранения на скоропортящиеся товары.

**Непродовольственные товары** сформировали только около 0,2 процентного пункта общего прироста цен в марте (из 0,6 процентного пункта), подорожав за месяц на 0,5 %, с начала года – на 0,8 %. Ослабление курса рубля в марте больше чем на 6 рублей не в полной мере успело отразиться в ценах на непродовольственные товары, и более заметное ускорение цен в данном сегменте наблюдалось в апреле.

Прирост цен на **услуги** в марте практически не оказал влияния на общий показатель инфляции и составил за месяц 0,1 %, с начала года – 0,7 %. Сдерживающее влияние на рост цен на услуги оказало снижение спроса в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

В апреле инфляция продолжала ускоряться – до 0,8 % за месяц. Однако уже к концу месяца эффект от резкого роста спроса и ослабления рубля постепенно исчерпал себя, и за май инфляция составила только 0,3 %. Однако в дальнейшем восстановление спроса и выход из расчета низких значений инфляции лета – осени 2019 года может спровоцировать ускорение динамики цен на потребительском рынке.

**6. Численность населения**

**Численность постоянного населения** Российской Федерации 1 апреля 2020 года составила 146,7 млн. человек, сократившись с начала года на 76,0 тысяч человек, или на 0,05 % (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 41,2 тыс. человек, или на 0,03 %). Миграционный прирост на 37,6 % компенсировал естественную убыль населения.

В I квартале текущего года отмечалось снижение как числа родившихся, так и числа умерших. Так**, число родившихся** в январе – марте 2020 года составило 338,3 тыс. человек, что на 19,6 тыс. человек, или на 5,5 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года (357,9 тыс. человек). **Число умерших** снизилось до 460 тыс. человек,что на 12,9 тыс. человек, или на 2,7 %, меньше, чем в январе – марте 2019 года (472,9 тыс. человек).

В результате **естественная убыль** населения в январе – марте 2020 года составила 121,7 тыс. человек, превысив значение января – марта 2019 года на 6,7 тыс. человек, или на 5,8 % (115 тысяч человек).

**7. Занятость и безработица**

В I квартале на рынке труда сохранялась тенденция к снижению численности как занятых, так и безработных.

Замедление, а в дальнейшем - снижение мировой экономики, начавшееся в феврале текущего года, и последующая приостановка работы большинства предприятий на время выходных дней, объявленных с 28 марта по 30 апреля, а в дальнейшем по 15 мая, создали существенные риски роста уровня безработицы.

**Численность занятых** в экономике в январе – марте 2020 года сократилась на 113 тыс. человек и составила 71 289 тыс. человек (в аналогичном периоде 2019 года – 71 402 тыс. человек).

Общая **численность безработных** в январе – марте текущего года составила 3 464 тыс. человек, что ниже аналогичного периода 2019 года на 149 тыс. человек; численность официально зарегистрированных безработных также снизилась до 719 тыс. человек.

В марте, несмотря на начавшееся замедление экономики, ситуация на рынке труда существенно не изменилась. По сравнению с февралем общая численность безработных выросла только на 60 тысяч человек до 3 485 тыс. человек и также осталась ниже уровня предыдущего года, а численность официально зарегистрированных безработных практически не изменилась, снизившись на 3 тысячи человек до 727 тыс. человек.

**Уровень безработицы** (по официальной методологии Международной организации труда) в январе – марте составил 4,6 %, в марте существенного роста также еще не наблюдалось (4,7 %).

Замедление мировой экономики, начавшееся в феврале текущего года, и последующая приостановка работы большинства предприятий на время выходных дней, объявленных с 28 марта по 30 апреля, а в дальнейшем по 15 мая, создали существенные риски роста уровня безработицы. Этот процесс начался уже в апреле (уровень безработицы вырос до 5,8%). На фоне введения дополнительных мер поддержки безработных граждан (повышение пособия по безработице, дополнительные выплаты безработным, имеющим детей) официально регистрируемая безработица в апреле по сравнению с мартом выросла в 1,8 раза до 1 300,7 тыс. человек. Численность официально зарегистрированных безработных может продолжить расти в ближайшие месяцы из-за потенциального уменьшения количества рабочих мест. При этом часть обращений в службу занятости может быть отложена гражданами на более поздний период в связи с началом дачного сезона.

**8. Показатели уровня жизни населения**

**Реальная начисленная заработная плата** в I квартале текущего года устойчиво росла достаточно высокими темпами в диапазоне 5,7-6,5 % в месяц в годовом выражении. В целом за квартал прирост составил 6,2 % (в аналогичном периоде 2019 года – 1,3 %).

Прирост **реального размера назначенных пенсий** в январе – марте текущего года составил 3,2 % (в I квартале 2019 года – 0,7 %). Благоприятная динамика пенсий была поддержана индексациями страховых и социальных пенсий в январе (на 6,6 %) и некоторых видов социальных выплат (на 3 %).

В конце апреля Росстат уточнил показатели по доходам за 2019 год в связи с корректировкой данных по обороту розничной торговли. В результате прирост реальных располагаемых денежных доходов населения за 2019 год был пересмотрен в сторону улучшения: с 0,8 % до 1 %.

В I квартале текущего года **реальные располагаемые денежные доходы населения** снизились на 0,2 %, несмотря на низкую базу 2019 года (снижение на 1,6 %). При этом влияние мер по самоизоляции еще не могло оказать серьезного влияния на уровень жизни населения, так как они были введены только в самом конце квартала. Это подтверждают данные по безработице и динамика реальной начисленной заработной платы. Снижение доходов населения может быть связано со снижением доходов от собственности и прочих денежных поступлений, а также с ростом обязательных платежей.

**9. Потребительский спрос**

Режим самоизоляции, введенный в конце марта, а также ослабление курса рубля, начавшееся на фоне падения нефтяных цен и снижения мировой экономики в I квартале, спровоцировали потребительский ажиотаж и способствовали росту розничных продаж в конце I квартала. В результате в марте динамика **оборота розничной торговли** ускорилась до 5,6 % в годовом выражении, а в целом за квартал прирост составил 4,3 % (в аналогичном периоде 2019 года – 2,3 %). При этом продажа продовольственных товаров выросла на 3,6 %, а непродовольственных – на 5 %, что может быть связано с желанием потребителей приобрести непродовольственные товары до их удорожания вследствие ослабления рубля.

В сфере **платных услуг населению** ситуация развивалась менее благоприятно. На фоне нарастающих ограничений и опасений потребителей в марте отмечалось их падение на 5,4 %. В целом за I квартал снижение составило 0,8 % (в аналогичном периоде 2019 года – на 0,6 %).

В первую очередь ограничения затронули транспортные услуги и услуги учреждений культуры (снижение в марте составило 7,8 % и 24 % соответственно; за I квартал – 1,9 % и 2,6 %).

**10. Платежный баланс**

По оценке Банка России, в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечалось снижение всех основных компонентов счета текущих операций, профицит которого составил 21,7 млрд. долларов США.

**Торговый баланс** сократился на 31,7 % до 32,1 млрд. долларов США преимущественно вследствие падения **экспорта** основных сырьевых товаров: нефти (на 17,2 %), нефтепродуктов (на 19,9 %), природного газа (почти в 2 раза). Стоимостной объем **импорта** остался практически на уровне I квартала 2019 года, увеличившись только на 0,2 % до 55,7 млрд. долларов США.

**Баланс услуг** сложился с дефицитом в 5,5 млрд. долларов США, что немного лучше аналогичного периода 2019 года (-6 млрд. долларов США). Отрицательная динамика объясняется снижением всех компонентов как по статье экспорт, так и по статье импорт. Наибольшее сокращение отмечается по поездкам (выездные – на 21,1 %, въездные – на 13,8 %) в связи с введением ограничений с января и дальнейшим их расширением в феврале и марте.

Отток капитала в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился почти на треть до 17 млрд. долларов США (в I квартале 2019 года – 24 млрд. долларов США). На формирование показателя оказали влияние как операции банковского, так и частного сектора, составившие 9,2 и 7,7 млрд. долларов США соответственно.