**Тема 1. Міжнародна економічна система**

*Обсяг годин:*

лекція – 2 год.

семінар – 2 год.

самостійна робота – 10 год.

##### План лекції

1. Світове господарство як матеріальна база міжнародної економічної системи.

2. Міжнародна економіка як підсистема світового господарства.

##### План семінару

1. Єдиний світогосподарський простір і його структура.

2. Міжнародна економічна система: характеристика, структура і класифікація.

3. Міжнародна економіка. Предмет і метод.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Доповідь*:** | Міжнародна економічна система і класифікація країн світу. |
| ***Реферат:*** | Цивілізаційна структура сучасного світу. |

**Мета вивчення** теми полягає в тому, щоб надати студентам систему знань з приводу формування і розвитку світового господарства як матеріальної бази міжнародної економічної системи. Розкрити предмет і метод міжнародної економіки. Показати структуру єдиного світогосподарського простору.

Розглядаючи перше питання слід звернути увагу на характеристику і взаємодію двох категорій: “міжнародна економічна система” і “світове господарство”. Їх взаємодія і взаємозалежність мають певну функціональну структурно-логічну.

Міжнародна економічна система – складне, багато структурне соціально-економічне явище, основу якої складають форми діяльності країн світу як суб’єктів господарювання і міжнародних економічних відносин з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів, капіталів та послуг.

В економічній літературі визначають різні моделі, типи економічних систем. Класифікація їх залежить від критеріїв і ознак, головними з них є домінуюча форма власності, технологічний спосіб виробництва, спосіб управління і координації економічної діяльності тощо.



Рис. 1. Структурно-логічна схема викладання 1 питання.

Поділ економічних систем за переліченими ознаками є певною мірою умовним.

Так за технологічним способом виробництва країни поділяється на:

* країни наукової епохи,
* країни технологічної епохи,
* країни виробничої епохи.

За структурою переваг в економічному розвитку на:

* економічно розвинуті країни,
* країни, що розвиваються,
* країни, що стали на шлях економічного розвитку,
* слабо розвинуті країни.

За структурою ринкових відносин на:

* країни з розвинутою ринковою економікою,
* країни з розвиваючою ринковою економікою,
* країни з перехідною економікою

За типами соціальної організації і величиною економічного потенціалу на:

* індустріально розвинуті (капіталістичні) країни,
* країни з перехідною економікою (соціалістичні країни в минулому),
* країни, що розвиваються

За рівнем цивілізаційного розвитку на:

* країни аграрної епохи,
* країни індустріальної епохи,
* країни постіндустріальної епохи(ноосферно-космічної).

За географічними критеріями:

* Американська економічна система,
* Азіатсько-Тихоокеанська економічна система,
* Європейська економічна система та ін.

Головними системоутворюючими чинниками сучасної світової економічної системи є науково-технічна революція, інтернаціоналізація та глобалізація господарської діяльності, ринкові та фінансові інструменти.

Світове господарство – глобальна господарська система, сукупність національних господарств, що ґрунтується на міжнародному і наднаціональному світогосподарському поділі праці, інтеграції та інтернаціоналізації виробництва і обігу, що функціонує на принципах ринкової економіки.

Сучасне світове господарство є цілісною системою, яка складалася поступово, еволюційним шляхом розвитку національних господарських систем.

Характерні риси світового господарства.

Світове господарство як єдиний світогосподарський наднаціональний комплекс проходить початкову стадію свого формування і розвитку. Характерними ознаками такого комплексу виступають: міжнародний поділ праці, інтернаціоналізація і інтеграція національного виробництва і обігу.

Міжнародний поділ праці виник як обставина, необхідність обміну між державами діяльністю та продуктами. Існує у формі міжнародної спеціалізації і міжнародній виробничій кооперації.

Міжнародна спеціалізація передбачає спеціалізацію країн і регіонів на виробництві окремих продуктів та їх частин для потреб світового ринку.

Міжнародна виробнича кооперація означає включення країни в міжнародний поділ праці в рамках вертикальної моделі, яка передбачає збереження автономності виробничого процесу в національних кордонах.

Інтернаціоналізація господарського життя – це поступовий вихід виробництва за межі окремої країни та формування його міжнародних форм в рамках світогосподарства.

Внутрішнім моментом процесів інтеграції і транснаціоналізації є становлення нового феномену світового господарства – світогосподарського поділу праці, який в свою чергу поділяється на:

- внутрішньорегіональний;

- міжрегіональний;

- всесвітній (транснаціональний поділ праці).

СГПП (світогосподарський поділ праці) за своєю природою є екстериторіальним поділом праці - це технологічний ПП в самому виробництві на основі одиничного поділу праці в формі транснаціональної корпорації, при якому єдиний виробничий процес розчленований на операції, що виконуються в різних країнах.

Крім того існує транснаціональний поділ праці, основними формами якого виступає спеціалізація: внутрішньофірмова (корпоративна спеціалізація) і внутрішньофірмове виробниче кооперування.

Внутрішньофірмова спеціалізація здійснюється не в розрізі національних економік, а в середині транснаціональної економіки, що не визнає національних кордонів і передбачає існування світу як єдиного світогосподарського простору (це подетальна і технологічна спеціалізація). Сюди входять НДДКР, наукові парки, технополіси тощо.

На підставі проведеного аналізу розглянемо єдиний світогосподарський простір(ЄСГП).

Єдиний світогосподарський простір – це наднаціональне середовище підприємств (бізнесу), в рамках якого діють єдині економічні, технологічні, правові і соціально-культурні вимоги до суб’єктів виробничої та комерційної діяльності.

Світове господарство як єдиний світогосподарський комплекс перебуває на самому початку свого формування.

Єдиний світогосподарський простір утверджується на регіональному рівні (форми регіональної інтеграції) і на глобальному (ТНК, міжнародні організації, ТНБ) у планетарних масштабах.

Він втягує в свою орбіту національні господарства та їх підсистеми, закладаючи основи глобальної сітогосподарської системи країн світу.

Структура єдиного світогосподарського простору показана на рис. 2.



Рис. 2. Структура єдиного світогосподарського простору.

Технологічна складова - сукупність вимог, які пред’являє НТР, що забезпечує конкурентоспроможність і платоспроможність на світовому ринку.

Параметри:

* інформаційно-компютерна характеристика технології;
* наукомісткість;
* ресурсозабезпечення, безвідходний, екологічно чистий тип технологій;
* біотехнологічність, що ґрунтується на природних процесах.

Реалізація цих вимог не можлива в межах національного технологічного простору.

Економічна складова - являє собою єдиний економічний простір вільного пересування товарів, послуг капіталів, робочої сили та інформації через національний кордон, а також вільний обмін валют.

Ця складова передбачає застосування єдиних вимог до міжнародної торгівлі, виробництва, інвестиційної та валютно- фінансової діяльності, а також впровадження єдиних стандартів організації і управління міжнародними процесами втілених у принципах менеджменту.

Правова складова передбачає зведення правових правил підприємництва, права і норм господарської поведінки, а також формування єдиного правового поля (приватного, цивільного, патентного права).

Тенденціями її подальшого розвитку зближення правових норм країн світу до загальносвітових норм.

Соціально-культурна складова - це процес формування соціально-культурного простору, що передбачає:

* соціально-культурну складову,
* зменшення відмінностей між багатими і бідними державами,
* єдиний підхід до розробки критеріїв соціальної політики,
* злом старого і формування нового мислення,
* вироблення єдиних норм поведінки в бізнесі, діловій етиці, менеджменті,
* мирне вирішення національних і міжнародних економічних проблем.

Регіональна складова включає в себе 5 великих регіонів інтеграції: Європейський, Північноамериканський, Латиноамериканський, Азіат-тихоокеанський, Африканський.

Кожен з перелічених регіонів має свої особливості регіональної інтеграції. Розвиток інтеграційних процесів передбачає широкий спектр дій щодо удосконалення існуючих форм інтеграції і розвитку їх у майбутньому. Вектори інтеграційних процесів можуть бути різними, однак шлях, що пройшла в інтеграції Європейська система, відображає загальні вимоги без розвитку яких інтеграція в широкому розумінні неможлива.

**2.** **Міжнародна економіка як підсистема світового господарства.**

Формування світового ринку закономірно зумовило встановлення міждержавних зв'язків з їх характерними рисами, особливостями та закономірностями, що базуються на теорії міжнародної економіки.

Міжнародну (світову) економіку можна трактувати у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні – це теорія, що вивчає економіку сучасного взаємозалежного світу. Вужче трактування визначає її як частину теорії ринкової економіки, що вивчає закономірність взаємодії суб’єктів різних держав у міжнародному обміні товарами, руху факторів виробництва та формуванні міжнародної економічної політики держав.

Базою міжнародної економіки є теорія ринкової економіки, мікро- і макроекономіка, національна економіка, міжнародні економічні відносини. Поєднання їх з прикладними економічними дисциплінами, дало змогу створити універсальну теорію міжнародної відкритої економіки, яка застосовується у більшості країн світу. Нижче відображено структурно-логічну схему викладення другого питання лекції:



Рис. 3. Структурно-логічна схема викладення другого питання.

Об’єктами міжнародної економіки виступають:

1. виробничі сили країн світу,
2. економіка країн світу,
3. система регулювання міжнародних економічних зв’язків,
4. міжнародні економічні відносини в різних сферах діяльності.

Суб’єкти міжнародної економіки:

1. держави країн світу з національною системою відтворення.
2. національні господарства,
3. міжнародні економічні організації,
4. міжнародні інституції,
5. інтеграційні об'єднання,
6. транснаціональні корпорації і транснаціональні банки.

Предметом теорії міжнародної економіки є:

• закономірності функціонування і розвитку в міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя;

• закономірності формування сукупного попиту і пропозиції на товари та фактори виробництва, що перебувають у міжнародному обігу;

• інструменти аналізу і програмування відкритої національної економіки, зокрема її реального, бюджетного, грошового і зовнішнього секторів в умовах їх взаємодії з економікою інших країн;

• тенденція розвитку міжнародних фінансових ринків і механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки;

• інституційна структура регулювання міжнародної економіки, принципи її формування, тенденції розвитку та методи удосконалення.

Ключовими поняттями теорії міжнародної економіки є: товар; міжнародна макро- та мікроекономіка; міжнародна кооперація праці; міжнародна торгівля; міжнародний поділ праці; міжнародний поділ факторів виробництва; світове господарство; сукупний попит та сукупна пропозиція; ринки (внутрішній, національний, світовий); фактори виробництва (праця, капітал, земля, технологія); експорт; імпорт; торговий оборот, торгове сальдо тощо. Вище названі категорії розглядаються на вищому від національного рівні. Зокрема, в міжнародній економіці сукупний попит та пропозиція трактуються як абстрактні величини, які характеризують обсяги сукупного виробництва всіх товарів у національних і міжнародних масштабах залежно від деякої їх узагальненої світової ціни. Одночасно світова економіка розглядається у нерозривному зв’язку з національними економіками.

Ознаками міжнародної економіки є:

• розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;

• розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, насамперед у формах ввезення–вивезення капіталу, робочої сили і технології;

• міжнародні форми виробництва на підприємствах, розміщених у декількох країнах, насамперед у рамках транснаціональних корпорацій (ТНК);

• самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов'язана з обслуговуванням міжнародного руху товарів та руху факторів виробництва;

• система міжнародних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання, що забезпечує збалансованість і стабільність економічного розвитку;

• економічна політика держав, що керуються принципами відкритої економіки.

Легко зауважити, що перша ознака є характерною для світового ринку; перша, друга та третя разом – для світового господарства, всі вони загалом характеризують міжнародну економіку в цілому.

З вище вказаного можна зробити висновок, що міжнародна економіка вивчає закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав у міжнародному обміні товарами, русі їх факторів виробництва, фінансування і формування міжнародної економічної політики.

Існування міжнародної економіки проявляється через її конкретні форми та закономірності. Умовна структура міжнародної економіки може бути зображена схемою (Рис.4)

У ній можна виділити чотири рівні: базові поняття; державне регулювання; форми міжнародних економічних відносин; міжнародне регулювання і нагляд. На першому рівні закладаються концептуальні базові поняття, засновані на тому, що сучасна економіка за своєю суттю є міжнародною і базується на МПП та поділі факторів виробництва між країнами. Міжнародний поділ праці і його міжнародна кооперація стали основою виникнення світового ринку.

# Структура міжнародної економіки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міжнародне регулювання  і нагляд | | | Економічні | | | | | | | Фінансові |
| Міжнародні організації | | | | | | | |
| Форми міжнародних економічних відносин | товарами | послугами | капітал | Робочої сили | технології | валютою | Цінними паперами | дериватами | кредитами | Міжнародні розрахунки |
| Міжнародна торгівля | | Міжнародний рух факторів  виробництва | | | Міжнародна торгівля фінансовими  інструментами | | | | |
| Державне регулювання | Регулювання зовнішньої торгівлі | | Регулювання руху факторів  виробництва | | | Валютне і фінансове регулювання | | | | |
| Мікроекономічна політика | | | | | Макроекономічна політика | | | | |
| Базові поняття | Світове господарство | | | | | | | | | |
| Світовий ринок | | | | | | | | | |
| Міжнародний поділ праці | | | | | | | | | |

*Рис. 4. Структура міжнародної економіки*

Розвиток світового ринку товарів зумовив інтенсифікацію міжнародного економічного обміну не лише товарами, а й переміщенням факторів виробництва, насамперед капіталу та робочої сили, що призвело до виникнення світового господарства.

Важливе значення для міжнародної економіки має економічна політика держав, механізм регулювання економіки загалом і її зовнішніх аспектів зокрема. Міжнародній економіці властивий прагматичний підхід до вибору теорії, моделей та інструментів економічної політики. Вона використовує досягнення різних шкіл економічної думки (неокласичної, неокейнсіанської, школи раціональних очікувань). Теоретичні напрацювання призвели до висновку про необхідність державного втручання в економіку і її регулювання в тих чи інших формах. Питання про ступінь державного втручання в економічний розвиток є актуальним і сьогодні. Саме зосередження зусиль основних держав країн світу (Велика двадцятка) на пошуках шляхів подолання сучасної світової кризи є тому підтвердження.

Міжнародна економіка проявляється у конкретних формах міжнародних економічних відносин, більшість із них буде розглядатись в наступних темах.

Функціонально міжнародна економіка поділяється на мікро- та макроекономіку.

*Міжнародна мікроекономіка –* це частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності міждержавного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва та ринкові характеристики – попиту, пропозиції, ціни тощо.

*Міжнародна макроекономіка –* це частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства загалом.

Вивчення міжнародної економіки як системи не можливе без аналізу стану розвитку економік певних країн і регіонів. Тільки аналіз конкретних напрямків розвитку національних господарств та їх інтеграційних угрупувань дають можливість в повному обсязі вивчити курс міжнародної економіки.

##### Терміни

|  |  |
| --- | --- |
| Міжнародна економічна система | Міжнародна інтеграція |
| Світове господарство | Міжнародна економіка |
| Єдиний світогосподарський простір | Етапи формування міжнародної економіки |
| Міжнародний поділ праці | Структура міжнародної економіки |
| Інтернаціоналізація господарства |

##### Питання для перевірки знань

1. Назвіть основні ознаки міжнародних економічних систем.
2. Дайте визначення і характеристику міжнародної економічної системи.
3. Дайте характеристику сучасному світовому господарству.
4. Що таке міжнародний поділ праці і форми його існування?
5. Яка існує класифікація економічних систем в залежності від критеріїв.
6. Назвіть характерні риси світового господарства.
7. Що таке єдиний світогоспродарський простір?
8. Що являє собою предмет міжнародної економіки?
9. Назвіть основні ознаки міжнародної економіки.
10. Назвіть основні форми міжнародних економічних відносин.

##### 

***Література:***

***Основна:***

1. Булгатова А.С. Мировая экономика. – Москва, 2002. – С. 29–75.
2. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Мжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – К.: Знання-прес, 2000. – 277с.
3. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – Київ, 1997. – С. 3-45.
4. Пузакова Е.П. Мировая економика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – С. 21-26.
5. Філіпенко А.С. Світова економіка: Підручник. – Київ, 2000.– С. 28-56.
6. Киреев А. Международная экономика: Учебное пособие. – М.; 2000. – С. 33-42.
7. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Рогач О.І. Світова економіка: Підручник – К.: Либідь, 2007. – С.10-42.

***Додаткова:***

1. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Київ: Либідь, 2006. – С. 356-372.
2. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України: Наукове видання. – Київ: Логос, 1999. – С. 43-61.
3. Філіпенко А.С., Судкін В.С., Гальчинський А.С., та ін. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навчальний посібник. – Київ, 2002. – С. 5-38.
4. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – С. 10-39.