**Крим: можливі наслідки для довкілля руйнації об’єктів критичної інфраструктури**

Хлобистов Є.В., д.е.н., проф., Національний університет «Києво-Могилянська академія»,

Шмігельська Є.А., Київський економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Держава-окупант сформувала економіку півострова, яка виключно орієнтована на задоволення (і то, часткове) внутрішніх потреб. Інша характерна частина економіки півострова – її орієнтація на обслуговування мілітарних та парамілітарних потреб. Адже нині ми спостерігаємо суцільну мілітаризацію Криму, яка посилалася з початку повномасштабного вторгнення. Господарський комплекс анексовано Криму орієнтований на задоволення внутрішнього споживання, надання послуг для представників силових структур та членів їх сімей, і відсутність інвестиційної активності в будь-які проекти, які не мають відношення до формування на півострові потужної військової бази. Однак, при сценаріях деокупації Криму наслідки процесів деокупації для мілітарно-орієнтованої структури господарства поки не знайшли ґрунтовного розгляду в науковій періодиці та аналітичних документах. Зазначимо, що при реалізації політики деокупації доцільно звернути увагу експертного середовища в Україні на наступні виклики, ризики та небезпеки, пов’язані з свідомою руйнацією силовими структурами окупаційної влади об’єктів критичної інфраструктури при виводі з Криму регулярних частин армії рф та інших силових підрозділів рф.

Наявність на території Криму низки об’єктів критичної інфраструктури життєдіяльності загрожує, в разі їх свідомого пошкодження або знищення, гуманітарною катастрофою, а саме: загроза водозабезпечення та водовідведення, загроза електро- та газопостачання, загроза поводження з твердими побутовими відходами (ТБО) в разі пошкодження полігонів ТБО та інших місць організованого видалення відходів. Нині маємо перелік об’єктів критичної інфраструктури, які уможливлюють реалізацію життєдіяльності відповідно до адміністративно-територіального устрою Криму на 01.01.2014 р.

Свідоме пошкодження ключових об’єктів з боку рф, а саме – станцій водоочищення, мереж водопостачання, розподільних станцій, трансформаторних станцій, об’єктів управління газопостачанням, місць виділення ТБО, промислових об’єктів з залишками екологічно-небезпечних речовин тощо може за декілька днів свідомого підриву або знищення в інший спосіб цих об’єктів привезти до катастрофи. Мається на увазі: неможливість постачання населенню води, енергії, газу, вивіз сміття, забруднення території. Без спеціальної політики реагування на цю ситуацію, підготовки резерву для ремонту та відновлення, допомоги наших партнерів у цих питаннях (бо Україна не має можливості сформувати такий резерв самостійно) – ситуація може вийти з під контролю і створити ризики для розвитку епідемій, паніки, втрати урядування, чим можуть скористатися силові структури рф для перетворення Криму в зону екологічного та соціального лиха. Такий резерв можу бути створений в результаті спільної домовленості з партнерами України у вигляді переліку можливостей (і зобов’язань) оперативне надати визначену кількість ремонтного обладнання та інші види рятувальної допомоги в короткі терміни.