*Секція:* Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

***Чухно І.А.***

*к.держ.упр., доцент кафедри соціальної медицини,*

*організації та економіки охорони здоров'я*

*Харківського національного медичного університету,*

*м. Харків, Україна*

**СУБЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ**

В сучасних умовах суспільного розвитку, що характеризуються все більшою інформатизацією суспільного життя і виробничої діяльності, стрімким розвитком техніки та технологій, впровадження інновацій та формування належних умов для забезпечення інноваційного розвитку економіки регіону є однією з об’єктивних передумов формування конкурентних переваг та забезпечення конкурентоздатності регіону, нарощення його потенціалу та можливості позитивного розвитку у майбутньому.

Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробку, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. А інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. [1].

Регулювання інноваційної діяльності здійснюється державними та регіональними органами управління в рамках державної інноваційної політики. Головною її метою, відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції [1]. Реалізація інноваційної політики в рамках регіону повинна також узгоджуватись з державною регіональною політикою та стратегією розвитку відповідного регіону.

Інноваційна політика, в тому числі на рівні регіону, визначає основні засади, принципи, пріоритети та напрями здійснення інноваційної діяльності. Ефективність же інноваційної діяльності в регіоні залежить від сформованої системи механізмів його інноваційного розвитку, які представляють собою взаємозв’язок організаційного, економічного та фінансового механізму, що в цілому визначає ефективну регіональну стратегію інноваційного розвитку й забезпечує адаптацію інновацій до ринкових умов [3].

Загалом, інноваційні механізми існують на трьох основних рівнях: макрорівні, регіональному рівні, та рівні підприємства. На макрорівні вирішуються три основні завдання: формулюється державна інноваційна стратегія, створюється сприятливий інноваційний клімат для економіки в цілому, реалізуються державні інноваційні програми. На регіональному рівні присутні схожі завдання, але вони прив’язані до особливостей регіону. І макро- і регіональний рівень створюють умови для інтенсивного протікання інноваційних процесів на рівні підприємницьких структур [2].

Економічний та фінансовий механізми інноваційного розвитку регіону в результаті мають забезпечити стратегічне управління інноваційним розвитком регіону та пов'язані з розробкою цілей, програм, проектів з урахуванням поточного соціально-економічного стану регіону, державної інноваційної політики, інноваційного та виробничого потенціалу регіону, зовнішніх і внутрішніх факторів та потреб регіону в інноваціях, з урахуванням особливостей їх фінансового забезпечення. Стратегія інноваційного розвитку спрямована на об'єднання науково-технічного потенціалу регіону й інвестиційної політики.

Планування інноваційного розвитку здійснюється шляхом складання довгострокових програм інноваційного розвитку регіону, які є невід'ємною частиною програми соціально-економічного розвитку регіону й програми інноваційного розвитку України в цілому, і які мають бути узгоджені зі стратегіями регіонального розвитку.

Організаційний механізм інноваційного розвитку регіону відповідає за визначення суб’єктів та об’єктів інноваційного розвитку та взаємозв’язків між ними, формування дієвої інфраструктури інноваційного розвитку регіону, що забезпечувала б створення належних умов для реалізації інноваційної політики регіону. Важливе місце в організаційному механізмі інноваційного розвитку регіону посідає визначення суб’єктів інноваційного розвитку регіону та їх ролі в цьому процесі.

Н.Т. Рудь загалом виділяє 3-х суб’єктів інноваційного розвитку регіону: держава, підприємства, університети, відзначаючи що існують різноманітні моделі їх взаємодії в інноваційній системі [4].

Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів [1].

Слід відзначити, що відповідно до досвіду розвинутих країн світу інноваційний розвиток економіки може здійснюватися за трьома моделями: розвиток, що базується на лідерстві в науці і реалізації великомасштабних проектів (США, Англія, Франція); розвиток, заснований на нововведеннях, створенні привабливого інноваційного середовища і раціоналізації структури економіки (Німеччина, Швеція, Швейцарія); розвиток, що стимулює нововведення шляхом створення інноваційної інфраструктури, забезпечення сприйняття суспільством ролі науково-технічних нововведень і координації дій різних секторів у галузі науки і техніки (Японія, Північна Корея) [5].

Відповідно до вказаних моделей інноваційного розвитку та виходячи із сучасного стану розвитку економіки країни, рівня її інноваційності, слід зазначити, що формування дієвої інноваційної політики та забезпечення інноваційного розвитку регіонів вимагає налагодження дієвої співпраці між державним сектором, бізнесом та громадськістю і громадськими організаціями в сфері розробки та впровадження інновацій в різних сферах економіки та суспільного життя.

Таким чином, основними суб’єктами інноваційного розвитку регіону мають бути:

– держава (у особі органів державного управління) – її роль полягає у визначенні і формуванні правового поля інноваційної діяльності, стратегії та політики інноваційного розвитку, розробці і впровадженні організаційного, фінансового і економічного механізмів інноваційного розвитку, створення сприятливого інноваційного клімату, створення умов для розвитку науки та розробки і впровадження науково-технічних інновацій, регулювання інноваційної діяльності;

– бізнес (у особі крупних, середніх та малих підприємств усіх форм власності) – їх роль полягає в підвищенні конкурентної боротьби, а також пошуку і впровадженні інновацій для забезпечення конкурентних переваг, здійсненні наукових пошуків та впровадженні інновацій, співпраці з сектором науки і освіти у напрямі замовлення та фінансування науково-технічних розробок та їх подальшого впровадження в практичну діяльність;

– наука та освіта ( у особі наукових та науково-дослідних інститутів, ВНЗ, інших дослідницьких організацій) – роль цих суб’єктів інноваційного розвитку полягає у здійсненні висококваліфікованих, обґрунтованих і актуальних науково-прикладних досліджень, що відповідають потребам сучасного ринку, та результати яких, у вигляді науково-технічних, організаційно-технічних, адміністративних, комерційних чи інших нововведень, є затребуваними і можуть бути впроваджені в діяльність бізнес-структур або органів управління;

– громадськість (у особі громадських організацій, представників територіальних громад) – суб’єктна реалізація якої полягатиме у сприянні формуванню позитивного сприйняття суспільством інноваційного розвитку в цілому і впровадження окремих інновацій зокрема, забезпеченні інформаційної підтримки впровадження інновацій та створення сприятливого інноваційного клімату, сприяння зменшенню негативної тенденції з «відтоку мізків» тощо.

Активна участь і злагоджена робота визначених суб’єктів інноваційного розвитку сприятимуть як стабілізації економічної ситуації, так і формуванню дієвого організаційного механізму інноваційного розвитку регіону, зростанню і реалізації потенціалу його інноваційного розвитку.

**СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:**

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 4 липня 2002 року із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

2. Колоколов В.А. Инновационные механизмы функционирования предпринимательских структур / В.А. Колоколов. – Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №1. [Електроний ресурс] / Режим доступу : http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml

3. Боднарчук В.Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону / В.Д. Бондарчук. – Автореферат дис. канд. наук державного управління 25.00.02 – Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – 22 с.

4. Рудь Н.Т. Моделювання інноваційних процесів регіону / Н.Т. Рудь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684. – С. 52-59.

5. Бобровська О.Ю. Інноваційне управління як важіль і джерело інноваційного розвитку регіонів / О.Ю. Бобровська // Публічне управління: теорія та практика. – 2011. – №4(8). – С. 20-27.