# Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

* 1. Закономірності РПС.
	2. Принципи РПС.
	3. Фактори РПС.
	4. Теорії економічного розвитку регіонів.

### Закономірності розміщення продуктивних сил.

Пізнання закономірностей РПС і господарського комплексного утворення регіонів надає можливість виявити додаткові джерела підвищення продуктивності суспільної праці.

### Основні закономірності РПС:

1. **Соціальна спрямованість** – як закономірність розвитку і РПС обумовлюється дією низки економічних законів, серед яких можна назвати: закон відповідності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил, закон підвищення продуктивності праці.
2. **Постійний розвиток виробництва** як одна із закономірностей РПС обумовлюється вимогами сукупності економічних законів, зокрема закону відповідності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил, закону економії часу, закону накопичення і народонаселення.
3. **Планомірність і керованість** як закономірність розміщення і розвитку продуктивних сил відображає вимоги і дію закону планомірного розвитку, закону економії часу, закону узагальненості праці, закону концентрації виробництва.
4. **Забезпечення достатньої національної безпеки країни** як одна із закономірностей розміщення і розвитку продуктивних сил обумовлюється вимогами низки економічних законів які діють в перехідній економіці України. До них належать закон відповідності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил, закон суспільного, а саме територіального поділу праці, закон народонаселення.
5. **Орієнтація РПС на забезпечення конкурентоспроможності продукції.** Ця закономірність базується на урахуванні специфіки ринкової кон’юнктури , в основі якої – кількісне і якісне співвідношення попиту і пропозиції не тільки на товарному ринку,але і на ринку робочої сили, ринку капіталу.
6. Закономірність **економічно активного РПС** випливає із закону економії суспільної праці, яка регулює витрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку сировини, виробництва і споживання продукції.
7. Закономірність **комплексного розвитку і РПС** випливає із законів суспільного поділу праці і інтеграції. Комплексний розвиток і ефективна спеціалізація відповідають найголовнішій вимозі господарювання – досягненню найбільших результатів при оптимальних витратах.

*Основними рисами комплексного розвитку економічних районів є:*

* + Якнайповніше екологічно і економічно виправдане використання ресурсів регіону;
	+ Раціональна галузева і територіальна структура господарства, яка відповідає соціальним і економічним умовам регіону;
	+ тісний зв'язок збалансованість всіх ланок господарств району.
1. Закономірність **територіального поділу праці** відображається в процесі спеціалізації території на виробництві певних видів продукції та послуг на основі розвинутого міжрегіонального обміну.
2. **Територіальна концентрація виробництва** як закономірність розміщення і розвитку продуктивних сил обумовлюється дією закону узагальнення виробництва і праці, відображає об’єктивну тенденцію зосередження виробництва в обмеженому просторі та виявляється в економії витрат.
3. **Глобалізація і регіоналізація** як закономірність розміщення і розвитку продуктивних сил і регіональної економіки. Глобалізація економіки виявляється через світовий ринок, який усуває грані між країнами, а регіоналізація розвивається завдяки децентралізації господарювання як особливого типу територіального управління економічними відносинами.

Як висновок, можна сказати, що закономірності РПС виявляються як стійкий взаємозв’язок між виробничою діяльністю людей і особливостями територій, на яких ця діяльність відбувається. Знання закономірностей та їх практичне використання дозволяє обирати оптимальний варіант розміщення виробництва, цілеспрямовано організовувати господарську діяльність на території відповідно до вимого регіональної політики.

### 2. Принципи РПС.

**Принципи РПС** – це правила господарської діяльності і управління економікою, які повністю базуються на закономірностях РПС і розвитку регіональної економіки.

### Основні принципи РПС:

1. ***Принцип раціонального розміщення виробництва*** зміст якого полягає у такому розташуванні виробництва, яке забезпечувало б високу ефективність народного господарства. Раціональність означає вибір найкращих варіантів.

### Принцип раціональності розміщення виробництва передбачає:

* наближення матеріаломістких, енергомістких, водомістких виробництв до джерел сировини, палива, енергії, води;
* наближення трудомістких галузей до районів і центрів зосередження трудових ресурсів, що сприяє ефективному використанню трудових ресурсів за статтю, віком, кваліфікацією;
* наближення масового виробництва мало транспортабельної продукції до місць її споживання (хлібопечення, молоко, будівельні матеріали тощо);
* запобігання зустрічним перевезенням однотипної продукції, сировини, матеріалів, палива з одного регіону до іншого;
* обмеження надмірної концентрації промислових об'єктів у великих містах, одночасне надання переваги малим і середнім містам, колишнім райцентрам;
* охорона навколишнього середовища і забезпечення нормальних екологічних умов проживання населення.

### Принцип комплексного розміщення виробництва передбачає:

* + комплексне використання природно-ресурсного потенціалу, включаючи вторинні ресурси та відходи від виробничих процесів;
	+ раціональне використання трудових ресурсів шляхом створення у регіоні структури виробництв з розмаїтим контингентом робочої сили;
	+ налагодження ефективних виробничих зв'язків між підприємствами регіону;
	+ створення єдиної виробничої і соціальної інфраструктури з метою ефективного обслуговування локальних виробничих комплексів та населених пунктів, розташованих на певній території.
1. ***Принцип збалансованості і пропорційності регіону*** передбачає дотримання збалансованості між виробничими потужностями, обсягом

виробництва, з одного боку, та наявністю сировинних, енергетичних, трудових, земельних, фінансових ресурсів регіону – з іншого.

Пропорційність передбачає оптимальну структуру господарства регіону, тобто відповідні пропорції між галузями спеціалізації, допоміжними та обслуговуючими галузями, а також між виробничою та соціальною сферами.

1. ***Принцип внутрішньодержавного та міжнародного територіального поділу праці***. За цим принципом держава повинна розвивати такі галузі, для яких вона має найкращі умови і продукція яких користується попитом на світовому ринку і є конкурентоспроможною.
2. ***Принцип збереження екологічної рівноваги*** передбачає формування екологобезпечного типу господарства, раціональне використання природно- ресурсного і трудового потенціалів регіону.
3. ***Принцип обмеження централізму*** полягає в органічному поєднанні інтересів країни й інтересів регіонів, підприємців, населення. При цьому передбачається створення умов для розвитку продуктивних сил у регіоні з метою підвищення його соціально-економічного розвитку.
4. ***Принцип вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та областей*** – передбачає зближення територій за інтегральними показниками, що характеризують кінцеву результативність їх господарської діяльності, зокрема виробництво валового внутрішнього продукту на душу населення.

### 3. Фактори РПС.

***Фактори розміщення*** – це сукупність причин, що обумовлюють розміщення об’єкта й визначаються техніко-економічними і технологічними особливостями певного виробництва.

*Фактори РПС підрозділяються на чотири групи:*

1. ***Природні***
* ***Сировинний*** – характеризується показником матеріаломісткості. Ступінь матеріаломісткості визначається відношенням суми витрат на сировину до виробленої промислової продукції. Якщо відношення сировини до готової продукції нижче одиниці, то виробництво – матеріаломістке. *Виробництва високої матеріаломісткості розміщується поблизу сировинних зон.*

Наприклад, *цукрова промисловість, виробництво калійних добрив, легка промисловість* – ***високий ступінь матеріаломісткі***. *Виробництво будівельних матеріалів, виробництво сільгоспмашин* – ***середній ступінь матеріаломісткості***. *Нафтопереробка, виробництво продовольчих машин, домашніх холодильників* – ***низький ступінь матеріаломісткості***

* ***Паливно-енергетичний*** – характеризується показником енергомісткості. Енергомісткість – це частка паливно-енергетичних витрат у собівартості продукції (питомі витрати палива та енергії на виробництво). ***За ступенем енергомісткості*** виробництва поділяються на ***високоенергомісткі*** (частка паливно-енергетичних витрат становить 30-45% витрат на вироблення продукції, наприклад, виробництво магнію, алюмінію, титану), ***середньоенергомісткі*** (15-30%, наприклад, сільгоспмашини, цукор-пісок) та ***неенергомістк***і (менше 15%, наприклад, цемент, хліб). Виробництва високої енергомісткості розміщуються поблизу паливних баз та електростанцій.

***- Водний*** – характеризується показником водомісткості. Водомісткість – це частка витрат на воду у собівартості готової продукції. Виробництва високої водомісткості розміщуються поблизу водних ресурсів. ***Низький ступінь водомісткості*** – сода, текстильні машини. ***Середній ступінь водомісткості***

* глинозем, кормові дріжджі. ***Високий ступінь*** – віскозний шовк, сталь, очищення бавовнику, вовни.
1. ***Соціально-демографічні фактори***
	* ***демографічний*** – впливає різке падіння показників народжуваності і зростання смертності, погіршення показників шлюбності, низька тривалість життя, несприятлива статево-вікова структура населення.
	* ***робочої сили*** – визначається кількістю затраченої праці на виробництво одиниці продукції, кількістю робітників потрібних для виробництва певної кількості продукції. *Виробництва високої трудомісткості розміщуються у великих містах та середніх населених пунктах, де є достатня кількість необхідних трудових ресурсів.*
	* ***споживчий*** – виникає у наступних випадках коли: готова продукція не може перевозитися на великі відстані через певні споживчі властивості, виробництво великогабаритної і мало транспортабельної продукції, продукція порівняно дешева і перевезення на великі відстані збільшує її собівартість.
2. ***Економічні фактори***
* ***транспортний*** – якщо витрати перевищують вагу готової продукції то підприємство вигідно розміщувати поблизу сировини і палива (це веде до скорочення транспортних витрат).
* ***ринкової кон’юнктури*** - зростання попиту на вироблену продукцію є стимулом для розвитку виробництва. Зменшення попиту на продукцію веде до скорочення виробництва. Ринкова кон’юнктура регулюється під впливом науково-технічних змін, що сприяє покращенню якості товарів та підвищенню їх конкурентоспроможності.
* ***економіко-географічне положення*** – може розглядатися на трьох рівнях: макрорівень (розміщення країна або регіону), мезорівень (розміщення населених пунктів в межах регіону), макрорівень (розміщення підприємства в населеному пункті).
1. ***Фактор НТП у розміщенні продуктивних сил*** – впливає на розміщення підприємств і галузей у результаті наукових досягнень та змін у технологіях промислового і сільськогосподарського виробництва.
2. ***Екологічний фактор*** – є вирішальним при розміщенні екологічно шкідливих виробництв (хімічна промисловість, будівельний комплекс) в населених пунктах і регіонах з високою концентрацією населення.
3. ***Геополітичний фактор*** – відіграє важливу роль у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Європи, Азії, СНД. *(Україна має зручне географічне положення: поблизу Чорного моря, близькість до країн Європи і Близького Сходу, наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення, межує з Росією, Польщею, Туреччиною, Білорусією, Молдовою, Словаччиною, Угорщиною).*

### 3. Теорії економічного розвитку регіонів.

Початок розробки теорії розміщення виробництва був покладений послідовниками Д. Рікардо в кінці 18ст. – початку 19 ст.. Вони вважали, що розміщення промисловості є наслідком просторового розподілу надлишків сільськогосподарської продукції, яка використовувалась як продовольство для працівників та сировина для виробництва.

У своїх наукових працях засновники теорії розміщення виробництва Альфред Вебер та Йоган фон Тюнен довели, що характер розміщення підприємства суттєво впливає на рівень його прибутковості; окреме підприємство можна розташувати таким чином, щоб одержувати найбільший прибуток.

## Модель «Розміщення сільського господарства» Йогана фон Тюнена.

В роботі приділяється увага трьом чинникам, що впливають на розміщення сільськогосподарського виробництва:

* 1. транспортні витрати (відстань господарства до центру збуту продукції);
	2. виробничі витрати (ціни на різні види сільськогосподарської продукції);
	3. земельна рента (дохід, який отримують землевласники, реалізуючи власність на землю).

**Суть теорії**: Місто («ізольована держава») розташоване в центрі території. Чим далі від центру, ти більші транспортні витрати для фермера (проте ці витрати різні для різних сільськогосподарських культур).

Відповідно для різного виду сільськогосподарського виробництва є поріг, який робить його виробництво або вигідним або ні.

**Значення*:*** І. Тюнен обґрунтував зональність сільськогосподарського виробництва залежно від центру збуту продукції.

### Теорія «штандарту промисловості» Альфреда. Вебера

***У «теорії штандорту»*** Від німецького слова штандорт – сприятливе місцезнаходження, розташування А. Вебер доводив, що виробництво розміщується за принципом найменших витрат, а розміщення промисловості підпорядковується дії певних «орієнтацій» серед яких він виділив транспортний фактор, наявність робочої сили та агломерацій.

**Суть теорії** полягає у розміщенні виробництва з урахуванням найменших витрат. Вебер пропонує для майбутнього підприємства будувати геометричну фігуру, яка б дозволила знайти його точку штандарту (місце розміщення).

## Значення:

1. А. Вебер сформулював важливі принципи розміщення промисловості на території, а саме: на основі методологічного принципу можна побудувати схему вибору оптимального рішення щодо розміщення підприємств; мінімізація витрат окремого підприємства є головним критерієм його розміщення.
2. Вперше була розроблена багатофакторна теорія розміщення промислового підприємства на основі методів математичного моделювання.

***Теорія центральних місць Вальтера Крісталлера*** була першою теорією про розміщення системи населених пунктів (центральних місць) в ринковому просторі. Центральні місця – це економічні центри, які обслуговують товарами та послугами себе, а також населення свого округу (зони збуту). Згідно з теорією обслуговування та збуту з часом оформлюються в правильні шестикутники (бджолині соти), а вся заселена територія вкривається шестикутниками без просвіту (крісталлерівська решітка). Завдяки цьому мінімізується середня відстань щодо збуту продукції або поїздок в центри щодо покупок та обслуговування. Теорія В. Крісталлера пояснює чому одні товари та послуги повинні виготовлятися (надаватися в кожному населеному пункті (продукти першої необхідності), другі в середніх

поселеннях (простий одяг, основні побутові послуги), треті – тільки в крупних містах (предмети розкоші, послуги театрів, музеїв).

## Суть теорії:

1. Центральне місто – це ядро (економічний центр) навколо якого групуються інші поселення.
2. Міста певної ієрархії знаходяться майже на однакових відстанях.
3. Кожний населений пункт має свою зону обслуговування, розмір якої залежить від рівня ієрархії.
4. Зони обслуговування і збуту мають тенденцію оформлятися в правильні шестикутники.

**Значення теорії:** Теорія Крісталлера дозволила сформулювати загальні уявлення про доцільне розселення на тій чи іншій території. Практична реалізація теорії дозволяє:

* + Створити економічні структури ринкових зон;
	+ Забезпечити найкоротші маршрути пересування та перевезення товарів.
	+ Розробити оптимальні адміністративно-територіальні органи управління.

***Теорія - Просторова організація господарства Августа. Льоша Німецький економіст Август Льош*** (1906—1945) більш глибоко

розглядав теоретичні проблеми розміщення капіталістичного господарства. Він спробував вирішити проблему оптимального розміщення уже не одного підприємства, а сукупності їх у певній галузі. Визначальним чинником при розміщенні промислових підприємств А. Льош вважав отримання максимального прибутку. Правильно вибраним місцем для окремого підприємства в умовах вільної економіки, на його думку, є точка, що забезпечує отримання максимального чистого прибутку.

Досягненням А. Льоша є те, що він вперше розглядав умови розвитку економічного регіону: відстані та транспортні умови, природі відмінності, національні та політичні умови, технічний прогрес, особистої якості підприємців. А. Льош стверджував, що завдання економіста полягає не тільки в тому, щоб показати, пояснити негативні явища в розміщенні господарства, а й визначити шляхи подолання їх. Істинний обов'язок економіста він вбачав не лише в тому, щоб пояснити дійсність, а і в тому, щоб її поліпшити.

## Суть теорії:

1. А.Льош розкриває економічний регіон як ринок із межами зумовленими міжрегіональною конкуренцією.
2. Кожне підприємство має свою зону обслуговування, розмір якої залежить від потужності підприємства та конкуренції.
3. Ідеальна форма ринкової зони – правильний шестикутник, який обмежений принципом конкуренції.

**Значення:** А. Льош розробив принципові засади теорії просторової економічної рівноваги. Він дав детальний математичний опис ринкового функціонування системи виробників і споживачів, де кожна змінна прив’язана до певної точки простору. Основними елементами рівнянь моделі рівноваги є функції попиту і пропозиції.

***Метод розміщення підприємства за принципом «Локаційного трикутника Вільгельма Лаундхарта»*** наголошує, що найкращим пунктом розміщення заводу зі всіх розглянутих буде той, в якому транспортні витрати мінімальні, а також пункт розміщення якого може не співпадати з жодною з вершин локаційного трикутника, а знаходиться в ньому.

### Теорія полюсів зростання Франсуа Перу

**Суть теорії:** Провідна роль у структурі економіки належить галузям - лідерам, які створюють нові товари і послуг. Центри економічного простору, де розміщені підприємства цих галузей, стають полюсами протягування факторів виробництва, оскільки забезпечують найефективніше їх використання.

Ф. Перру обґрунтував класифікацію галузей виробництва за тенденціями їх розвитку, виокремивши:

* галузі, які розвиваються повільно (текстильна, вугільна, суднобудівна і т.д.);
* галузі, які розвиваються проте не здійснюють істотного впливу на розвиток інших галузей (виробництво предметів споживання);
* галузі, які швидко розвиваються і втягують у процес розвитку інші галузі (верстатобудування і т.д.).

**Значення**: на цій теорії ґрунтується концепція необхідності стимулювання розвитку відсталих регіонів.

***Сьогодення.*** Актуальні проблеми регіональної економіки завжди були і залишаються в центрі уваги української економічної науки. В основу сучасних поглядів і концепцій покладено теоретичні положення раціоналізації територіального поділу праці, комплексного ресурсозбереження, економії витрат суспільної праці, забезпечення сталого розвитку продуктивних сил.