# Тема 1. Регіональна економіка: предмет метод і завдання

1. Предмет та значення регіональної економіки.
2. Поняття про продуктивні сили.
3. Проблеми, які досліджує регіональна економіка.
4. Методологічні засади курсу «регіональна економіка».

### Предмет та значення регіональної економіки.

*Україна - це високорозвинута індустріально-аграрна країна з комплексом галузей важкої, харчової та легкої промисловості, високоінтенсивним сільським господарством, високим рівнем освоєння.*

**Регіональна економіка** - це галузь наукових знань, яка вивчає розвиток і розміщення продуктивних сил, соціально-економічних процесів на території країни та її регіонів із урахуванням природно-екологічних умов.

**Предметом вивчення регіональної економіки** - є особливості і закономірності розміщення продуктивних сил і розвитку регіонів, фактори їх розміщення і регіонального розвитку.

**Об’єктами дослідження регіональної економіки** - є регіони.

**Регіон** – це будь-яка територія, яка має певні відмітні ознаки від іншої території (наприклад, на території України можна виділити високо урбанізовані регіони. Серед них найвищий рівень урбанізації мають Донбас і Придніпров’я ).

**Урбанізація** – це процес зростання ролі міст в розвитку суспільства, який супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення.

***Перша риса урбанізації*** – швидкі темпи зростання кількості міського населення.

***Друга риса*** – концентрація населення і господарства в основному у великих містах. (Великі міста повніше задовольняють духовні запити людей, краще забезпечують достаток та різноманітність товарів та послуг).

**Третя риса** – «розповзання» міст, розширення їхньої території. (Для сучасної урбанізації особливо характерний перехід від простих до групових форм міського населення. Ядрами найбільших міських агломерацій стають столиці, найважливіші промислові і портові центри).

Відповідно Конституції України *[ ] )* адміністративно-територіальний устрій України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, селища і села. *На даний час Автономна республіка Крим вважається тимчасово окупованою територією.*

Для ґрунтовного дослідження стану соціально-економічних процесів за розмірами території, масштабами та спеціалізацією виробництва, місцем у загальнодержавному розподілі праці виділяють:

* мікрорегіони;
* мезорегіони;
* макрорегіони.

**Мікрорегіон** (територія адміністративної області) являє собою су- купність певної кількості адміністративних районів.

До складу **мезорегіону** входить, як правило 5-6 областей. Існують різні підходи, згідно з якими виділяють склад областей, які входять до складу того чи іншого мезорегіону.

**Макрорегіони** — значна територія країни, на якій розташовано *10* і більше областей. *На території України увійшло в практику виділення двох макрорегіонів: лівобережна Україна; правобережна Україна.*

Для визначення загально-географічного розташування регіону користуються такими узагальнюючими показниками:

* загальна територія регіону (км 2),
* протяжність кордонів,
* з якими іншими регіонами він межує,
* загальна кількість населення,
* щільність населення (кількість людей на 1 км 2),
* крайні точки границь регіону (на півночі, півдні, сході і заході);
* показники, що характеризують наявність природних ресурсів,
* розвиток окремих галузей економіки (промисловості, сільського господарства, галузей соціальної сфери та сфери обслуговування тощо).

Важливою характеристикою регіону є стан транспортних шляхів сполучення, що здійснюються залізничним, автомобільним, водним, повітряним транспортом, розташування транспортних вузлів.

Регіональна економіка тісно пов’язана з економічною географією, економічною теорією, макроекономічним прогнозуванням, галузевими економіками (економіка промисловості, сільського господарства, транспорту), статистикою й іншими соціально-економічними науками; вивчає регіональні екологічні, соціальні проблеми, а відтак - пов’язана з демографією, географією, етнографією, управлінням, соціологією, містобудуванням тощо.

Регіональна економіка вивчає економічні зв’язки України з країнами близького і далекого зарубіжжя, а також питання розміщення продуктивних сил і регіональної політики в інших країнах. Зазначимо, що регіональна економіка розробляє концепції розвитку економічних і соціальних процесів у

регіонах країни, застосування економічних важелів щодо розміщення інвестицій та регіонального розвитку. Крім того, вона вивчає регіональні фінансово-кредитні відносини і процеси формування регіональних ринків.

**Метою регіональної політики** є раціональний територіальний поділ праці між регіонами й економічна кооперація, а також усунення різниці між рівнем життя населення окремо взятих регіонів.

Для виконання цих завдань велике значення має розробка державних програм розвитку окремих регіонів, формування територіально-виробничих комплексів на їхній базі та унікальних природних багатств.

### Поняття про продуктивні сили.

Найпростіше визначення продуктивних сил - це сили, які щось продукують, тобто виробляють, створюють.

Багато учених не вживають такої категорії. М. Туган-Барановський замінив поняття "продуктивні сили" поняттям "матеріальні фактори виробництва". Проте людину недоцільно відносити до матеріальних факторів виробництва, хоча до них можуть належати такі елементи матеріальних засобів праці, як приручені свійські тварини. Це зумовлено тим, що праця людини є єдиним джерелом багатства.

**Продуктивні сили** – засоби виробництва (знаряддя та предмети праці), за допомогою яких виробляють матеріальні блага, а також люди, що здатні до праці, мають певні навички і знання і приводять у дію ці засоби та вдосконалюють їх.

Структура продуктивних сил:

* 1. Людина – чисельність населення, рівень кваліфікації, освіта, стан здоров’я, національність, чисельність трудових ресурсів.
	2. Засоби виробництва – предмети праці (матеріали, що можуть бути опосередковані людською працею), знаряддя праці (речі, за допомогою котрих людина впливає на природу).
	3. Сили природи – вітер, вода, сонце, ядерна енергія, вогонь. (природне середовище визначає кліматичні та ґрунтові умови господарювання, кількість населення, спадковість та ін.)
	4. Наука – прикладна, фундаментальна, гуманітарна, природнича.
	5. Інформація – економічна, науково-технічна, політична.

### Проблеми, які досліджує регіональна економіка.

Регіональна економіка досліджує сучасні тенденції економічного розвитку на рівні населеного пункту, адміністративного району, області,

економічного району та країни в цілому. Проблеми, що вивчає ця наука виходять на міжрегіональний і глобальний рівні.

У межах регіональної економіки досліджуються такі проблеми:

* регіональна політика держави;
* розробка і реалізація регіональних програм економічного і соціального розвитку;
* ефективність спеціалізації і комплексного розвитку регіону;
* економічне районування;
* розвиток експортних та імпортозамінних виробництв;
* створення ринкової інфраструктури;
* розвиток підприємництва.

Їх комплексний аналіз дає змогу виявити структурні диспропорції в економіці регіонів та резерви щодо раціонального використання природо- ресурсного, трудового і виробничого потенціалу, оцінити рівень збалансованості територіальної господарської системи за різними критеріями.

### Методологічні засади курсу «Регіональна економіка».

Методологічною основою курсу є вчення про територіальний поділ праці, що формує галузі господарської спеціалізації кожної окремо взятої території на підставі природних, демографічних, історичних, економічних та інших передумов.

**Методологія** - це сукупність методів, принципів і засобів дослідження, які застосовуються у цій галузі знань.

Таким чином, методологічна основа курсу ґрунтується на:

* **загальнонаукових методах** (моделюванні, аналізі, синтезі, порівнянні, систематизації, літературному огляді);
* **спеціальних методах** (галузевому, районному, місцевому, картографічному);
* **розрахункових методах** (статистичному, балансовому, економіко- математичному).

Зупинимося детальніше на сутності деяких із них.

**Аналізом називають спосіб наукового дослідження**, при якому складні явища розчленовуються на дрібніші. *Наприклад, характеристика населення вимагає аналізу його щільності, природного приросту, вікового, статевого, професійного складу тощо.*

**Синтез**-метод,протилежний аналізу, за допомогою якого досліджується явище в цілому на основі узагальнення споріднених елементів

та їх об’єднання (*наприклад, на основі запасів кам’яного і бурого вугілля, нафти, газу, торфу оцінюється енергетичний потенціал).*

**Аналітичні математичні методи ґрунтуються на використанні математичного апарату** (лінійних функцій, диференційних й інтегральних рівнянь, варіаційного обчислення тощо) для вивчення тих чи інших економіко-географічних процесів і явищ. З ними пов’язані **статистичні методи**, застосування яких дає змогу оформити результати дослідження у табличній або графічній формах.

**Балансовий метод** вимагає складання регіональних балансів і дозволяє вибрати правильне співвідношення між галузями спеціалізації регіону та галузями, що доповнюють територіальний комплекс.

Застосування **картографічного методу** дозволяє за допомогою карт, картосхем, картограм, картодіаграм наочно зобразити особливості розміщення, статистичні матеріали, що характеризують розвиток галузей і регіонів.

**Метод оптимізації** дає змогу у кожному конкретному випадку визначити найоптимальніші варіанти розміщення окремих об’єктів чи явищ.

*Під оптимізацією розуміють отримання максимуму можливого за мінімуму зусиль (затрат) в економіці та математиці. доцільних можливостей його реалізації.*

## Етапи методології проведення наукових досліджень регіонального

**розвитку**

1. **етап –** програмний – передбачає обґрунтування програми виконання певного завдання. (визначення мети, очікуваних результатів, складання кошторису, джерел фінансування);
2. **етап** – інформаційний – збирання і обробка інформації, складання паспортів досліджуваних об’єктів;
3. **етап** – аналітичний – проведення аналізу одержаної інформації та її систематизація;
4. **етап** – модельний – розробка відповідної моделі розвитку;
5. **етап** – алгоритмічний – визначення чіткого порядку вироблення конкретних рішень щодо розміщення відповідних продуктивних сил регіону;
6. **етап** – концептуально-конструкторський – застосування класифікації і типології у вивченні певних проблем і явищ.