**Катерина Басова**

**(Харків, Україна)**

**РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ**

Проблема високої диференціації в рівні соціально-економічного розвитку регіонів є вкрай актуальною для сучасної України. Вирішення цієї проблеми є складовою частиною державної регіональної політики, головним завданням якої є формування конкурентоспроможної економіки, що забезпечує соціально орієнтований розвиток країни та її регіонів. В економічних дослідженнях проблеми державної регіональної політики розглядаються в різних аспектах, таких як співвідношення рівнів регіональної політики, відмінність об'єктів і суб'єктів регулювання, які використовуються методи та механізми залучення інвестиційних ресурсів, роль регіональних органів влади в реалізації регіональної політики та забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіонів, узгодження інтересів регіонів, рішення проблем соціального й економічного розвитку регіонів на основі використання їх конкурентних переваг, врахування регіональних аспектів різних видів політик, взаємодія регіонів в єдиному економічному просторі, диференціація соціального та економічного розвитку регіонів [1].

Для України в умовах перехідного типу економіки й ті, й інші проблеми повинні бути у центрі уваги регіональної економічної політики. У зв’язку з цим на думку Стеченка Д.М. важливим у реалізації політики регіонального розвитку є виявлення та обґрунтування проблемних регіонів для розробки системи заходів і стимулів, специфічних для кожного типу виділених територій. Зокрема, для розробки диференційованої регіональної політики слід виділяти регіони таких типів: екологічно несприятливі, з високою концентрацією населення і виробництва; індустріально слабо розвинуті сільськогосподарські; промислові депресивні; резервні; рекреаційні.

Концепція регіональної політики України зазначає, що найближчим часом завдання державної регіональної політики передбачають прискорене вирішення наступних проблем:

1. Створення правової та інформаційно-методичної бази для управління розвитком регіонів відповідно до положень законодавства України;
2. Забезпечення стабілізації виробництва та відновлення економічного потенціалу в кожному регіоні, підвищення на цій основі рівня добробуту населення;
3. Здійснення заходів щодо соціального відродження села шляхом державної підтримки розвитку соціально-культурної та побутової сфери, формування повноцінного життєвого середовища;
4. Сприяння формуванню в усіх регіонах багатоукладної економіки, регіональних ринків товарів, праці, капіталу, а також розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури;
5. Розв’язання пріоритетних наукових проблем регіонів з метою виробництва конкурентоспроможної продукції;
6. переведення працівників, які звільняються, на підприємства галузей господарства, що розвиваються, у сфері обслуговування і торгівлі, організація професійної підготовки кадрів для нових прогресивних виробництв [2];

Державна соціально-економічна політика являє собою концентроване зображення інтересів суспільства, та саме інтереси суспільства є стимулом і двигуном суспільного розвитку. При цьому необхідно враховувати той факт, що суспільство неоднорідне. Воно представлене різними групами населення, які об'єднані спільними інтересами. Мета, що лежить в основі державної економічної політики, спрямована на об'єднання інтересів усього суспільства і полягає в створенні конкурентоспроможної економіки, що забезпечує соціально орієнтований розвиток країни та її безпеку [3]. Ключовими елементами соціально-економічної політики є такі категорії як пріоритети та принципи реалізації цих пріоритетів.

Пріоритети державної соціально-економічної політики – це обґрунтована сукупність першочергових завдань соціально-економічного розвитку держави, вирішення яких спрямоване на досягнення стратегічних цілей.

Принципи реалізації державної соціально-економічної політики стосовно до проблеми суспільно-економічного розвитку має методологічну основу системи управління і зображують об'єктивні закономірності суспільно-економічного розвитку. Принципи можуть бути взаємно суперечливими. Наприклад, принцип економічної ефективності пов'язаний з закономірністю пошуку рішень, які мінімізують витрати виробництва. Якщо ця мінімізація відбувається шляхом зниження оплати праці, скорочення витрат на природоохоронні заходи, то це вступає в суперечність з принципом соціальної справедливості, з принципом екологічної безпеки. Створення ефективної системи управління – це пошук балансу в використанні встановлених принципів. Реалізація принципів повинна знаходити відображення в законодавчо-правовій базі, що лежить в основі системи управління і використовуваних інструментах механізму системи управління [4].

Говорячи про регіональну політику, слід сказати, що вона не однозначна і багатоаспектна. Перший напрямок можна визначити як «державна регіональна політика», під предметом якої розуміється просторова організація господарства та умов життєдіяльності населення. В основі просторового розвитку держави лежить суспільний поділ праці й таке розміщення продуктивних сил, яке забезпечує найбільш ефективне використання ресурсного потенціалу [5]. В системі державної регіональної політики регіони є об'єктами управління, щодо яких держава приймає принципові рішення, що визначають їх майбутню спеціалізацію і роль в соціально-економічному розвитку держави.

Державна регіональна політика, перш за все, знаходить своє відображення в системі документів, які розробляються в міністерствах і відомствах. Так, наприклад, вона представлена в «Концепції стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України», розробленої Міністерством регіонального розвитку України. Серед пріоритетів цієї концепції: формування з регіонів – «локомотивів зростання» нового опорного каркаса країни; формування регіональних модулів інноваційної системи; створення умов для модернізації промисловості, підтримки та розвитку конкурентоспроможних виробничих (територіальних) кластерів; створення системи управління людськими ресурсами; поліпшення якості державного управління в регіонах і муніципальних утвореннях. В основі реалізації цих пріоритетів лежать принципи поляризованого розвитку, синхронізації дій, а також принципи «преференції за реформи» і субсидіарності [4]. Можна сказати, що цей напрямок регіональної політики орієнтований на стимулювання економічного зростання регіонів, які мають такими конкурентними перевагами, які дають їм можливість при державній підтримці швидко включитися в систему світогосподарських зв'язків.

Отже, формування системи управління економікою регіону відбувається на основі осмислення нових процесів і явищ, що відбуваються в ході структурної трансформації української економіки, посилення орієнтації на вирішення комплексних регіональних соціально-економічних проблем, що вимагають міждисциплінарного підходу і вдосконалення методології розробки регіональної політики. З урахуванням даних напрямків були сформульовані методологічні принципи та пріоритети регіональної економічної політики. Розгляд даних принципів показує, що вони являють собою не просто аксіоми, які мають суто теоретичне значення, а виконують реальну робоче навантаження в системі регіонального управління. За умови, якщо принципи реалізації регіональної політики в повній мірі будуть враховуватися в процесі прийняття рішень органами влади та знаходити відображення в законодавчо-правовій базі, то це може підвищити ефективність системи регіонального управління [3].

Для створення ефективної системи управління економікою регіону необхідно забезпечити знаходження оптимального балансу у використанні встановлених принципів реалізації регіональної економічної політики. Реалізація цих принципів повинна знаходити відображення в законодавчо-правовій базі, що лежить в основі системи управління і використовуваних інструментах механізму управління економікою регіону.

**Література:**

1. Маєв А. Державна регіональна політика в Україні: передумови, цілі, законодавче забезпечення / А. Маєв // Держ. управління та місц. самоврядування. – 2015. – No 2 (25). – С. 168–179.

2. Актуальні проблеми регіональної політики та їх розв’язання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://studopedia.com.ua/1\_214589\_aktualni-problemi-regionalnoi-politiki-ta-ih-rozvyazannya.html

3. Балабаєва З. В. Регіональна політика та сталий розвиток / З. В. Балабаєва // Регіональне управління та реалізація державної політики сталого розвитку: матеріали наук.-практ. семінару (3 груд. 2015 р.); Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса: Друк. дім, 2015. – С. 75–79.

4. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 No156-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156–19.

5. Калиновський Б. В. Державна регіональна політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Б. В. Калиновський // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (22 черв. 2016 р.). – Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 90–95.

**Науковий керівник**:

кандидат юридичних наук, доцент Єрофєєнко Л.В.