**ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА**

*1. Предмет економічної теорії. Еволюція уявлень про предмет економічної теорії.*

2. Основні функції та методи економічної теорії.

3. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб.

4. Економічні ресурси та фактори виробництва.

5. Проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей.

**1. Предмет економічної теорії. Еволюція уявлень про предмет економічної теорії.**

Економічна теорія входить до системи економічних наук, що вивчають взаємовідносини між людьми, які формуються в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічних благ в умовах обмежених ресурсів, а також проблеми ефективного використання ресурсів з метою досягнення максимального задоволення потреб людей.

Предмет економічної теорії є системою економічних взаємовідносин щодо ефективного розподілу ресурсів з метою одержання максимальної кількості корисної продукції для задоволення потреб людей. Саме тому, об’єктом вивчення економічної теорії є товарне виробництво і розвинена ринкова економіка.

До предмету економічної теорії можна віднести дослідження:

1. національного багатства і способів його збільшення;
2. види діяльності, пов'язані з грошовими угодами між людьми;
3. діяльність у сфері виробництва й обміну;
4. поведінку людей у процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг за умови обмежених ресурсів;
5. рух економічного життя: тенденції зміни цін, виробництва, безробіття;
6. вирішення проблем організації споживання і виробництва;
7. вибір способу використання обмежених виробничих ресурсів (землі, праці, устаткування, технічних знань) для виробництва різних товарів і розподілу їх між окремими групами суспільства;
8. економічні закони, що керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ на різних етапах розвитку людського суспільства;
9. щоденну ділова життєдіяльність людей.

На нашу думку до предмета економічної теорії належить вибір суспільством раціональних способів використання обмежених ресурсів для задоволення своїх потреб у товарах і послугах у сучасному і майбутньому. Зважаючи на це, економічна теорія, вивчаючи реальні економічні процеси, сама перебуває у постійному пошуку і розвитку, предмет її дослідження змінюється й уточнюється. Еволюцію уявлень про предмет економічної теорії наведено у табл. 1.1.

**Таблиця 1.1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Еволюція уявлень про предмет економічної теорії** Визначення предмета економічної теорії  | **Школа (автори)**  |
| Вчення про закони функціонування домашнього господарства, домоводства  | Давньогрецькі та давньоримські мислителі  |
| Наука про створення, примноження та розподіл багатства нації  | Меркантилісти, фізіократи, класична політична школа  |
| Наука про виробничі зв’язки і закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном та споживанням благ на різних етапах розвитку людського суспільства  | Марксисти  |
| Сфера індивідуальних і суспільних дій людей, яка пов'язана зі створенням і використанням матеріальних основ добробуту  | А. Маршал  |
| Дії індивідів у процесі вибору обмежених ресурсів для виробництва різних товарів та послуг  | П. Самуельсон  |
| Діяльність людей за умов обмеженості ресурсів  | Е. Долан  |
| Вивчення поведінки людей як зв'язку між метою та обмеженістю ресурсів, що можуть мати альтернативні шляхи застосування  | Дж. Робінсон  |

Як бачимо, формування предмета економічної теорії представники традиційних шкіл пов'язували з примноженням багатства, економічними законами, виробничими відносинами між людьми, а сучасні західні економісти з проблемами "рідкісності", "обмеженості ресурсів та ефективності використання їх", "альтернативності вибору" тощо. Таке розмаїття визначень предмета економічної теорії не можна вважати недоліком чи слабкістю цієї науки. Воно є природним явищем, оскільки відображає еволюцію вивчення такого складного і суперечливого соціального об'єкта, як економічна система. При цьому ні одне з наведених визначень не може претендувати на повне, вичерпне розкриття сутності досліджуваного об'єкта. Кожна теорія відбиває певну сторону, грань, зріз проблеми, що досліджується, і, отже, робить певний вклад в економічну науку. З цього приводу П. Самуельсон, автор відомого на Заході підручника "Економікс" зазначає, що визначення теоретичної економіки як науки розкривають її предмет із різних сторін, оскільки беруться до уваги різноманітні аспекти життєдіяльності людства, в тому числі й економічний, а це не дає змоги сформулювати стисле і в той же час всеохоплююче його визначення. Тому всілякі спроби абсолютизувати якусь одну концепцію, один підхід до визначення предмета економічної теорії є неприйнятними і непродуктивними, оскільки суперечать сутності економічного життя і сутності самої науки вона втрачає науковість.

**Економічна теорія** це суспільна наука, яка вивчає закони розвитку економічних систем, діяльність економічних суб'єктів, спрямовану на ефективне господарювання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення своїх безмежних потреб.

Разом з еволюцією визначення предмета еволюціонувала і назва економічної науки (рис. 1.6).

Термін **економія** (від гр. оikопотіа) ввели в обіг давньогрецькі мислителі Ксенофонт і Арістотель. У перекладі з грецької він буквально означає "мистецтво ведення домашнього господарства", "домоводство" ("ойкос" дім, домашнє господарство; "номос" вчення, закон).

Термін "**політична економія**" був уперше застосований французьким меркантилістом Антуаном Монкретьеном у праці "Трактат політичної економії", написаній у 1615 р. З грецької "політикос" перекладається як державний, суспільний. Отже, цей термін у поєднанні з терміном "економія" означає науку про ведення господарства в державі" суспільстві.

В економічній науці термін "політична економія" домінував до кінця XIX ст.часу виходу (1890р.) праці відомого англійського економіста А. Маршалла "Принципи економікс". **Економікс** це неокласичний напрям в економічній науці, який має за мету синтезувати класичну політичну економію і маржиналізм.

В сучасних умовах у більшості країн світу (особливо англоамериканських) політична економія функціонує під назвою "економікс", в ряду інших як "економічна теорія" або як "політична економія". Кожна з них має свій аспект дослідження і викладення. Проте вони по суті є назвами однієї і тієї самої економічної науки, що постійно розвивається та досліджує економічні явища і процеси на різних етапах розвитку людського суспільства.

Еволюція термінів "економія", "політична економія", "економікс", "економічна теорія" об'єктивно зумовлена розвитком самої економічної науки і об'єкта її дослідження економічної системи.

Економічна теорія в широкому розумінні включає такі розділи: основи економічної теорії (політекономія), мікроекономіка, мезоекономіка, макроекономіка, мегаекономіка (рис. 1.7).

**Основи економічної теорії (політекономія)** це фундаментальна, методологічна частина економічної науки, яка розкриває сутність економічних категорій, законів та закономірностей функціонування і розвитку економічних систем у різні історичні епохи.

Залежно від рівнів аналізу, науковці та практики економічну теорію поділяють на макроекономіку і мікроекономіку. Макроекономіка досліджує економічні явища і процеси на рівні всієї економіки або на рівні її великих структурних підрозділів, сфер. Вона оперує такими узагальненими показниками, як загальний обсяг продукції, валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий внутрішній продукт (ЧВП), національний дохід (НД), загальний рівень зайнятості, сукупний попит, сукупний дохід, а також досліджує питання грошового обігу, складові кредитнобанківської системи, інфляцію тощо.

**Макроекономіка** вивчає закономірності функціонування господарства в цілому, тобто на рівні національної економіки.

**Мікроекономіка** аналізує окремі економічні одиниці та оперує поняттями іншого рівня абстракції, такими як галузь, фірма, домогосподарство, використовуючи такі поняття, як виробництво і ціна конкретного товару, чисельність робітників на окремому підприємстві (фірмі), видатки однієї фірми чи сім'ї, попит і пропозиція на окремий товар тощо.

**Мезоекономіка** вивчає окремі галузі й підсистеми національної економіки (агропромисловий комплекс, військовопромисловий комплекс, торговельнопромисловий комплекс, територіальноекономічні комплекси, вільні економічні зони таін.).

**Мегаекономіка** вивчає закономірності функціонування і розвитку світової економіки в цілому, тобто на глобальнопланетарному рівні.

Зауважимо, що загальна економічна теорія не є механічною сумою ії складових. Усі її частини перебувають у нерозривній єдності та органічному взаємозв'язку, що забезпечує цілісне сприйняття економіки як самодостатньої та динамічної системи, яка функціонує на національному і загальносвітовому рівнях.

Залежно від функціональної мети можна виділити позитивну та нормативну економічну теорію.

**Позитивна економічна теорія** ставить за мету всебічне пізнання економічних процесів та явищ, розкриває їхні взаємозв'язки та взаємозалежність, які зумовлюються реальною дійсністю.

**Нормативна економічна теорія** з'ясовує об'єктивні процеси, дає їм оцінку, робить висновки та розробляє рекомендації щодо вдосконалення економічної системи, переходу її на вищий ступінь розвитку.

**2. Основні функції та методи економічної теорії.**

У процесі становлення і розвитку економічної теорії як науки були сформовані і її основні функції: **пізнавальна, методологічна, прогностична, виховна, практична.**

*Пізнавальна функція.* Реалізується через дослідження сутності економічних процесів і явищ, розкриваючи і формулюючи економічні категорії і закони, поглиблюючи знання людей, розширюючи науковий світогляд, примножуючи інтелектуальний потенціал суспільства та сприяє науковому передбаченню економічного розвитку суспільства.

*Методологічна функція* полягає в тому, що економічна теорія виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, оскільки розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.

*Прогностична функція* економічної теорії виявляється у розробці наукових основ передбачення перспектив соціальноекономічного розвитку в майбутньому. По суті, вона зводиться до розробки прогнозів довгострокових програм розвитку суспільного виробництва з урахуванням майбутніх ресурсів та можливих кінцевих результатів.

*Виховна функція* полягає у формуванні в громадян економічної культури, логіки сучасного економічного мислення.

*Практична функція* економічної теорії зводиться до наукового обґрунтування економічної політики держави, розробки рекомендацій щодо застосування принципів і методів раціонального господарювання.

**Методи економічної теорії**

Метод економічної теорії – це сукупність прийомів, засобів і принципів, за допомогою яких досліджуються категорії і закони функціонування та розвитку економічних систем.

Економічна теорія застосовує *загальнонаукові,* і *специфічні* методи пізнання економічних явищ і процесів. До основних методів економічної науки можна віднести діалектику, метод наукової абстракції, індукцію і дедукцію, аналіз і синтез, економічний експеримент, економічне моделювання, історичний і логічний методи, статистичний, математичний, порівняльний, графічний, системний, функціональний та інші прийоми аналізу.

*Діалектика* є загальним для усіх наук методом пізнання, зокрема, й для економічної теорії. Даний метод ґрунтується на використанні законів і принципів філософії, та передбачає пізнання економічних явищ і процесів досліджуючи зв'язки та взаємозалежності, у стані безперервного розвитку.

*Наукова абстракція* є методом поглибленого пізнання реальних економічних процесів шляхом виокремлення основних, найсуттєвіших ознак сторін певного явища, очищених (абстрагованих) від усього випадкового, неістотного. Результатами застосування методу наукової абстракції є формування понять, економічних категорій, виявлення і формування законів.

*Аналіз і синтез як* метод дослідження застосовується в єдності двох його складових. При *аналізі* об'єкт дослідження сепарується на складові частини, кожна з яких вивчається окремо; при *синтезі* відбувається об'єднання різних елементів, сторін об'єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв'язків між ними.

*Індукція і дедукція.* Індукція – це метод пізнання від окремого до загального, від знання нижчого ступеня до знання вищого ступеня. Дедукція – метод пізнання від загального до одиничного. Метод індукції і дедукції забезпечує діалектичний зв'язок одиничного, особливого і всезагального.

*Економічне моделювання –* це формалізований опис економічних процесів і явищ (за допомогою математики й економетрики), структура якого абстрактно відтворює реальну картину економічного життя. Економічна модель дає можливість наочно і ґрунтовно дослідити основні риси й закономірності розвитку реа

льного об'єкта пізнання. Економічні моделі представляють у математичній, табличній і графічній формах.

*Економічний експеримент –* штучне відтворення економічних процесів і явищ з метою їх вивчення (за оптимально сприятливих умов) та подальшого практичного впровадження. Економічний експеримент дає змогу на практиці перевірити обґрунтованість наукових **гіпотез** і рекомендацій, щоб попередити помилки і провали в економічній політиці держави.