НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРІВ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О.А. Мельниченко, доктор наук з державного управління, професор

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

Важливою запорукою сталих темпів розвитку національної економіки є збалансоване покращання ситуації в окремих її секторах, що стає можливим, передусім, завдяки забезпеченню економічної безпеки – «умови не лише мінімізації негативних ефектів від наявних та ймовірних загроз для господарюючих суб’єктів, а і сталих темпів їх розвитку за рахунок зваженого використання механізмів державного регулювання суспільних процесів, ринкових механізмів« [4, с. 1232] й «дій громадянських інститутів« [3, с. 142]. Узагальнення напрацювань провідних науковців [1, 2, 6, 7] і результати власних досліджень [4, 5] за даною проблематикою дозволили виділити такі пріоритетні напрями вдосконалення державної політики щодо забезпечення для кожного з секторів національної економіки: реальний сектор: здійснення структурної перебудови національної економіки; позбавлення впливу кланово-олігархічних груп на економіку; подальше скорочення дозвільних і реєстраційних процедур; поширення практики електронного надання адміністративних послуг для бізнесу; формування стійкого податкового середовища; накладення мораторію на підвищення податкових ставок і впровадження нових податків; усунення подвійного (бухгалтерського й податкового) обліку щодо розрахунку та адміністрування податкових платежів; розширення застосування прискореної та бонусної амортизації; використання передбачених податкових пільг при закупівлі сучасного енергозберігаючого обладнання; надання податкових пільг і запровадження спеціальних податкових режимів для підприємств, що здійснюють НДДКР; мінімізації корупційних втрат і раціоналізації структури державних закупівель; налагодження оперативного відшкодування ПДВ експортерам; дерегуляція процедур митного оформлення експорту; забезпечення активного обстоювання національних інтересів, у т.ч. на зовнішніх ринках; пошук шляхів диверсифікації існуючих джерел постачання нафти та газу й нарощування видобутку на території України; забезпечення ефективного використання державної власності та усунення впливу на них олігархічних кланів; диверсифікація економічного співробітництва до рівня, що унеможливить дестабілізацію економічної системи внаслідок згортання одного з його напрямів; виявлення та нейтралізацію економічних диверсій на території України; перекриття контрабандних потоків та інших сфер економічної діяльності, що формують економічне підґрунтя його функціонування; заохочення громадськості та ЗМІ до активної участі у протидії рейдерству та іншим видам тіньової економіки; встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство; упровадження антирейдерських технологій безпосередньо на підприємствах; фінансовий сектор: досягнення макроекономічної стабільності; зменшення боргового навантаження на економіку; впровадження механізмів цільового рефінансування НБУ комерційних банків для формування кредитних ресурсів на інвестиційні цілі; недопущення незаконного використання бюджетних коштів і державних ресурсів та їх витоку в тіньову економіку; забезпечення збільшення розміру інвестицій у інноваційну діяльність; сприяння збільшенню національних золотовалютних резервів і привабливості державних боргових інструментів; запобігання витоку капіталів з України та їх повернення в національну економіку; гармонізація українських санкцій з міжнародними, прийнятими для стримування агресії РФ проти України, включаючи секторальні та персональні санкції; соціальний сектор: подолання бідності й поліпшення якості життя громадян; здійснення пенсійної реформи; реформування системи державної соціальної допомоги; перегляд підходів до системи надання пільг; створення сучасної системи соціальних послуг; забезпечення істотної зміни культурної, інформаційної та виховної політики держави і структур громадянського суспільства, приведення цієї політики у відповідність з традиційними цінностями української духовної культури, освоєння сучасної форми національної ідеї України; організацію гуманітарної допомоги, ввезення продовольства, медикаментів і транзиту товарів під моніторингом міжнародних організацій; попередження поширення бідності, злочинності та інших дестабілізаційних чинників; регламентація економічного та гуманітарного механізму співробітництва з тимчасово окупованими територіями; сприяння працевлаштуванню різних груп безробітних залежно від ризиків їхнього перебування у стані довготривалого безробіття; стимулювання економічно активного населення до праці та соціальна підтримка і захист неконкурентоспроможних верств населення; відхід від патерналістської моделі державної політики щодо молоді та розширення співпраці з громадськими й благодійними організаціями, запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії тощо. Використання «секторального« підходу сприяє вирішенню найбільш нагальних проблем як в окремих галузях і секторах, так і у цілому в національній економіці. Подальші наукові розвідки мають бути присвячені розробці рекомендацій, спрямованих на покращання економічної ситуації в Україні.

Література

1. Бандурка О. М. Основи економічної безпеки: підручник / [О. М. Бандурка, В. Є. Духов, К. Я. Петрова, І. М. Червяков]. – Харків: вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 236 с.

2. Матвійчук І. О. Інституціоналізація управління економічною безпекою держави / І. О. Матвійчук // Вісник Академії митної служби України. (Серія «Економіка«). – 2012. – № 2. – С. 131–141.

3. Матвійчук І. О. Інституціоналізація управління соціально- економічними процесами в системі економічної безпеки / І. О. Матвійчук // Держава та регіони (Серія «Економіка та підприємництво«). – 2012. – № 6. – С. 139 – 143.

4. Мельниченко О. А. Економічна безпека як складова національної безпеки / О. А. Мельниченко // Молодий вчений. – 2015. № 2. Ч. 6. – С. 1230 – 1233.

5. Мельниченко О. А. Зайнятість населення: сутність, форми, механізми державного регулювання / О. А. Мельниченко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. (Серія

«Державне управління«). – 2016. – № 1. – С. 78 – 85.

6. Міненко В. Л. Удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці в умовах інтеграції у світову економіку: автореф. дис. … докт. держ.упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / В. Л. Міненко. – Харків, 2010. – 36 с.

7. Якименко О. Г. Методичні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки / О. Г. Якименко // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 137–140.