**Частококоленко Ірина Павлівна. Економічна оцінка інноваційних управлінських рішень в енергетиці : Дис... канд. наук: 08.02.03 – 2004**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Частоколенко І.П. Економічна оцінка інноваційних управлінських рішень в енергетиці. – Рукопис.  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. – Інститут економічного прогнозування НАН України, Київ, 2003.  Дисертацію присвячено теоретичним, методичним та прикладним питанням економічної оцінки інноваційних рішень в енергетичному комплексі. Обґрунтовано доцільність комплексної оцінки інноваційного ефекту організаційно-управлінських та технологічних рішень, спрямованих на покращання техніко-економічних та екологічних, фінансових показників енергогенеруючих підприємств, з урахуванням їх впливу на економічну безпеку держави та її окремих територій.  Запропоновано методичний підхід щодо визначення інноваційного ефекту широкого кола організаційно-управлінських, технологічних рішень, яким передбачено комплексне взаємоузгоджене використання системи методів та моделей залежно від рівня та масштабу інновацій.  Наведено результати розрахунків та їх аналіз стосовно інноваційного ефекту деяких технологій виробництва електроенергії і, зокрема, показано, що у разі їх використання за рахунок відповідного зменшення зовнішніх витрат можливе суттєве обмеження тарифів на електроенергію, що є стабілізуючим чинником, а також збільшення надходжень від оподаткування суб’єктів господарювання. | |
| |  | | --- | | У дисертації наведене теоретичне дослідження та практичні розробки, які стосуються методології оцінки й аналізу економічного ефекту технологічних та організаційно-управлінських рішень в енергетиці:   1. В умовах, коли стан електроенергетики, визначається надмірною зношеністю ОВФ, значним скорочення обсягу виробництва, зростанням собівартості енергетичної продукції, погіршенням екологічних характеристик виробничих об’єктів та іншими негативними явищами, відновлення прийнятного рівня показників цієї стратегічно важливої галузі можливе лише на основі реалізації комплексу організаційно-управлінських та технологічних рішень інноваційного змісту. Зазначені рішення мають бути спрямовані на досягнення такого стану виробничої бази, який би відповідав сучасним вимогам до надійності, економічності та екологічної безпечності її функціонування. Важливою умовою досягнення максимально позитивного результату реалізації зазначених заходів є об’єктивна кількісна оцінка інноваційного ефекту зазначених рішень. 2. Багатоаспектний характер прояву інноваційного ефекту організаційно-управлінських та технологічних рішень в енергетичному виробництві зумовили необхідність урахування їх впливу не лише на показники комерційної ефективності відповідних інвестиційних проектів, але також впливу на фінансовий стан суб’єктів господарювання, на рівень загроз економічній, енергетичній та екологічній безпеці держави й окремих її територій. З методологічної точки зору це вимагає врахування також впливу відповідних рішень на розмір зовнішніх витрат, адже від їх зменшення суттєво залежить можливість ефективного фінансування інвестиційної діяльності. 3. Множинний характер форм прояву інноваційного ефекту технологічних рішень зумовлює необхідність комбінованого використання методів та моделей економічного аналізу. Традиційні моделі, які використовують для оцінювання параметрів фінансових потоків та інших показників інвестиційного проекту, необхідно доповнювати оцінкою фінансових коефіцієнтів, індикаторів економічної безпеки, інвестиційного потенціалу тощо. Особливу увагу слід звертати за цих умов на припустимість реалізації процедур банкрутства в разі, якщо реалізація певного варіанта інвестиційного проекту через обмеженість фінансування не забезпечує прийнятного рівня фінансової стабільності суб’єкта господарювання. У цьому випадку необхідно враховувати можливу зміну індикаторів економічної безпеки території як обмежень, що визначають припустимість відповідної процедури. 4. Нововведення будь-якого змісту, спрямовані на досягнення максимального рівня інноваційного ефекту в енергетиці, мають, як правило, міжгалузевий характер. Тому необхідно враховувати, по-перше, можливий вплив на ефективність тарифного регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку і, по-друге, вплив нововведень на розмір зовнішніх витрат (екстерналій) за межами енергетичних об’єктів. Врахування зазначеного впливу необхідно здійснювати в межах комплексної оцінки відповідних нововведень з використанням моделі міжгалузевого балансу. 5. Використання інноваційних технологій, зокрема у сфері виробництва електроенергії, створює умови для удосконалення діючої системи тарифного регулювання на електроенергетичному ринку в напряму інтернаціоналізації зовнішніх витрат, що у перспективі дозволить зменшити тарифне навантаження на споживачів енергетичної продукції і створити сприятливі умови для фінансування інноваційного розвитку енергетики. 6. Комплексна оцінка інноваційного ефекту нововведень в енергетичному секторі має бути обов’язковим елементом системи експертної оцінки інвестиційних проектів та інших рішень, зокрема у сфері нормативно-правового регулювання господарської діяльності, яка формується та використовується відповідними державними структурами. За цих умов реалізацію відповідного аналізу слід розглядати як інноваційних елемент у сфері організаційно-управлінської діяльності. | |