**Шевчук Олена Дмитрівна. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств: аналіз, оцінка, прогноз : Дис... канд. наук: 08.06.04 – 2007**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Шевчук О.Д. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств: аналіз, оцінка, прогноз. – Рукопис.**  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Національний аграрний університет, Київ, 2006.  Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі щодо розробки сучасної моделі комплексної оцінки рівня фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Уточнено сутність поняття фінансової стійкості підприємства, досліджено якість існуючих методик визначення рівня фінансової стійкості підприємства.  Розроблено і апробовано сучасну модель оцінки фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Наведено заходи підвищення її рівня. На основі даних успішно функціонуючих підприємств обґрунтовано нормативні параметри складових фінансової стійкості.  За допомогою запропонованого інтегрального показника фінансової стійкості проведено поглиблений аналіз та здійснено прогноз рівня фінансової стійкості на прикладі тестового господарства. Розв’язання цієї задачі було реалізовано на основі економіко-математичних методів моделювання та комп’ютерних пакетів прикладних програм Mathcad та Microsoft Excel.  Проведено апробацію алгоритму підвищення рівня фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств, який враховує як внутрішні можливості, в першу чергу організацію виробництва біологічного пального, так і зовнішні резерви підприємства, реалізація яких можлива лише за умов сприятливої аграрної політики держави. | |
| |  | | --- | | Проведені дослідження дозволяють зробити такі висновки:   1. Трансформація вітчизняної економіки проходить в умовах високого рівня невизначеності. Одним із вагомих факторів успішного функціонування підприємств є оперативна оцінка рівня фінансової стійкості, що дає можливість вчасно розробити і впровадити ефективні заходи санації підприємств, попередити банкрутство, підвищити їх конкурентоспроможність. 2. Проблема оцінки стійкості вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання ще недостатньо вивчена. Це пояснює відсутність в економічній літературі конкретності і однозначності в трактуванні деяких понять, що характеризують галузь досліджень, в тому числі розмитість у визначенні таких категорій, як: «фінансова стійкість», «стабільність», «платоспроможність», «стійкий фінансовий стан». 3. Поклавши в основу принципи комплексності і збалансованості соціально-економічної та екологічної діяльності, фінансову стійкість підприємства слід розглядати як такий стан накопичення, розподілу і використання фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи ними, використовуючи новітні ресурсозберігаючі та екологічно безпечні технології, здатне забезпечити неперервний процес виробництва та реалізації продукції, його розширення і оновлення, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства та поліпшення соціально-економічного розвитку колективу і сільської місцевості. 4. Аналізуючи фінансову стійкість підприємства, зарубіжні та вітчизняні вчені використовують різні підходи і прийоми. Їх різноманіття підкреслює відсутність єдиної методики оцінки фінансової стійкості, яка б дозволяла об’єктивно відображати фінансову ситуацію, що склалась на підприємстві. Оцінивши інтегральні показники рівня фінансової стійкості, розраховані за різними методиками вітчизняних вчених, було зроблено висновок про відсутність найоптимальнішої методики, що враховуватиме специфіку окремих галузей народного господарства та сучасні умови господарювання.   5. Об’єктивність результатів аналізу підвищується якщо його проводять з використанням наукового підходу, а саме: продумано вибирають систему показників фінансової стійкості; правильно визначаються з чинниками, які їх формують; дотримуються послідовності проведення аналізу, реалізуючи його стадії: діагноз, який допомагає встановити першопричини зміни фінансової стійкості; оцінку, за результатами якої формують висновки про характер і величину зміни параметрів фінансової стійкості та прогноз – як передбачення можливих напрямків фінансової стабілізації діяльності підприємства.   1. Спираючись на обрану інформаційну базу аналіз фінансової стійкості підприємства може проходити по двох напрямках: експрес- та деталізований аналіз. Ступінь деталізації аналізу залежить від цілей, доступності інформації, запиту користувачів. 2. З використанням економіко-математичного моделювання оцінки фінансової стійкості підприємства, що дозволяє кількісно відобразити взаємозв’язки між основними факторами, які зумовлюють її рівень та величину їх впливу, в роботі розроблено і апробовано універсальну модель оцінки фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства. При розробці інтегральних показників враховувались визначені вагові коефіцієнти складових фінансової стійкості та скориговані для сільськогосподарських підприємств нормативні значення кожного коефіцієнту моделі. Для формування інтегральних показників окремих підсистем фінансової стійкості, по кожному коефіцієнту визначалась ступінь досягнення підприємством нормативного рівня шляхом поліпшення відношення фактичного значення до нормативного. 3. Основою практичної реалізації пропонованої моделі по визначенню фінансової стійкості підприємства є розробка алгоритму, програмне забезпечення аналізу, з виділенням небезпек і додаткових можливостей зміцнення фінансового стану підприємства.   9. За допомогою розробленого інтегрального показника фінансової стійкості проведено поглиблений аналіз та здійснено прогноз рівня фінансової стійкості на прикладі тестового господарства. Розв’язання цієї задачі було реалізовано на основі економіко-математичних методів моделювання та комп’ютерних пакетів прикладних програм Mathcad та Microsoft Excel.  10. Проведено апробацію алгоритму підвищення рівня фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств, який враховує як внутрішні можливості, в першу чергу організацію виробництва біологічного пального, так і зовнішні резерви підприємства, реалізація яких можлива лише за умов сприятливої аграрної політики держави. | |