**Хе Кінг Фонг. Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку нових індустріальних країн (на прикладі Тайваню) : Дис... канд. наук: 08.05.01 – 2002**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Хе Кінг Фонг. Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку нових індустріальних країн (на прикладі Тайваню).  Дисертація (рукопис) на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.  Дисертація присвячена проблемам розробки й запровадження стратегії залучення потоків зовнішнього фінансування у нові індустріальні країни (на прикладі Тайваню) у світлі змін і тенденцій глобалізації та економічної інтеграції, що відбуваються у світовій економіці в повоєнний період.  Проблеми іноземного інвестування досліджуються на підставі вивчення та аналізу теоретичних концепцій і практичного досвіду створення сприятливого інвестиційного клімату в країнах НІК. На основі проведеного дослідження пропонуються практичні рекомендації щодо напрямів залучення ПІІ в Україну. | |
| |  | | --- | | У дисертації зроблено теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в обгрунтуванні необхідності розробки стратегії залучення зовнішнього фінансування країнами – реципієнтами. Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі основні висновки й пропозиції теоретичного та науково-практичного спрямування.  1. В умовах глобалізації та економічної інтеграції жодна країна не може уникнути процесів залучення різноманітних джерел зовнішнього фінансування.  2. Особлива роль у фінансуванні економічного розвитку країни належить прямим іноземним інвестиціям, які на сучасному етапі стали каталізатором глобалізації світової економіки, фактором збільшення національних виробничих можливостей, сприяють підвищенню продуктивності праці, мобілізації й підвищенню віддачі від використання існуючих місцевих ресурсів, підносять рівень управлінської культури, маркетингових можливостей і, тим самим, прискорюють темпи економічного розвитку країни-реципієнта.  3. Процеси залучення іноземних інвестицій передбачають глибоке вивчення сучасних теоретичних і практичних надбань, підходів, концепцій і досвіду, які дозволять країні вибрати найбільш доцільний варіант створення сприятливого клімату й запровадження ефективної державної політики для підвищення рівня інвестування.  4. Дослідження показали ефективність нових форм і тенденцій в іноземному інвестуванні, а саме: поширення операцій злиття і поглинання компаній, що реалізує можливість входження інвестора на іноземний ринок. Ці операції швидше, аніж створення нових спільних підприємств, забезпечують надходження інвестиційних ресурсів і переваг інвестування.  5. ТНК виконують важливі функції надання інвестиційних ресурсів. При цьому необхідно створити відповідну нормативну і законодавчу базу, підвищити роль уряду щодо виробництва, реалізації науково обгрунтованих програм залучення ПІІ та безумовної персональної відповідальності за їх виконання.  6. Досвід швидкого економічного зростання в НІК, у цілому, і Тайвані, зокрема, довів велике значення залучення джерел зовнішнього фінансування за умов глибоко проробленої національної стратегії економічного розвитку із врахуванням інвестиційного фактору.  7. Незважаючи на очевидні позитивні зрушення у формуванні інвестиційного клімату, в Україні, на наш погляд, на сьогодні не створено необхідного інвестиційного середовища, яке б приваблювало потік прямих іноземних інвестицій.  8. Досвід Тайваню щодо залучення іноземних інвестицій і трансформації економіки багато у чому може бути використаний Україною, особливо в аспектах зваженої лібералізації ринків, спрямування державної політики на імпортозаміщення, розвиток експортних виробництв і стимулювання високих технологій. | |