**ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**

О.В. ДИМЧЕНКО, д-р екон. наук, проф., Ю.О. ТАРАРАУЄВ, канд. екон. наук, доц.

*Харківський національний університет міського господарства*

*імені О.М. Бекетова*

Необхідність першочергового вирішення численних проблем житлово-комунального господарства сьогодні є доволі очевидною і пояснюється тим, що якість надання послуг ЖКГ є не лише економічним, а й соціальним фактором, що суттєво впливає на якість життя населення.

Одним з можливих шляхів підвищення ефективності діяльності означеної галузі є аналіз чинників, що обумовлюють фінансові результати та рентабельність підприємств ЖКГ.

Аналізуючи наукові роботи вчених, що досліджували проблеми розвитку і підвищення ефективності підприємств житлово-комунального господарства, слід відзначити вагомий внесок таких авторів як: А. Амосов, Т.П. Гладчук, Б.М. Данилишин, Т.М. Строкань та ін. Крім того, заслуговують на увагу наукові роботи Ф.Ф. Бутинця, Г.І. Кіндрацької, В.О. Костюка, Г.В. Савицької, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета та ін., що вирішували завдання удосконалення методів економічного аналізу.

Серед методів, що традиційно застосовуються для аналізу рентабельності суб’єктів господарювання варто виділити багатофакторні мультиплікативні моделі економічного аналізу, найбільш розповсюдженою з яких вважається модель компанії Дюпон (Du Pont). Як відомо, згадана модель розроблена у двох варіантах:

а) для аналізу рентабельності активів цей результативний показник розкладається з використанням рентабельності реалізації та оборотності сукупних активів підприємства;

б) з метою аналізу рентабельності власного капіталу до попереднього варіанту моделі додається показник активів на одиницю власного капіталу, що у деяких іноземних роботах отримав назву левериджу.

Таким чином, варіанти моделі компанії Дюпон набувають вигляду:

*Рентабельність активів = Оборотність активів × Рентабельність реалізації*

*Рентабельність власного капіталу = Оборотність активів × Рентабельність реалізації × Активи на одиницю власного капіталу*

Наведені моделі являють собою типовий приклад застосування методів економічного аналізу для вирішення актуальних завдань суб’єктів господарювання, але для їх застосування у сфері ЖКГ, на нашу думку, варто врахувати наступне:

1. Рентабельність власного капіталу не відображає в достатній мірі ефективності роботи підприємств ЖКГ, оскільки річний прибуток генерується не лише власним, а, насамперед, залученим капіталом, що пояснюється значною величиною поточних зобов’язань підприємств галузі.
2. Моделі компанії Дюпон не відображають вплив дебіторської заборгованості на результати роботи підприємств ЖКГ, в той час як проблема зменшення заборгованості населення за надані послуги є однією з ключових і потребує невідкладного вирішення.

Враховуючи викладене вище у цій роботі пропонується уточнити традиційні варіанти моделі компанії Дюпон таким чином:

По-перше, модель для аналізу рентабельності власного капіталу на підприємствах ЖКГ рекомендується застосовувати як допоміжну і лише у тому випадку, якщо питома вага власного капіталу у загальній його структурі є досить значною і перевищує 60%.

По-друге, наведені варіанти моделі Дюпон пропонується доповнити такими факторами як: оборотність дебіторської заборгованості, частка дебіторської заборгованості у оборотних активах та питома вага оборотних активів у складі активів підприємства.

З урахуванням сформульованих пропозицій, моделі для аналізу рентабельності активів та капіталу підприємств ЖКГ можна записати таким чином:

*Рентабельність активів = Рентабельність реалізації × Оборотність дебіторської заборгованості × Частка дебіторської заборгованості у оборотних активах × Питома вага оборотних активів у активах підприємства*

*Рентабельність власного капіталу = Рентабельність реалізації × Оборотність дебіторської заборгованості × Частка дебіторської заборгованості у оборотних активах × Питома вага оборотних активів у активах × активи на одиницю власного капіталу підприємства*

Підводячи підсумки варто відзначити, що наведені вище рекомендації, на думку авторів, дозволять:

– оцінювати вплив змін величини та питомої ваги дебіторської заборгованості на фінансові результати підприємств ЖКГ та відповідно до отриманих результатів розробляти заходи з інкасації заборгованості;

– суттєво підвищити обґрунтованість управлінських рішень, що стосуються підвищення фінансових результатів та рентабельності підприємств житлово-комунального господарства.