**Ашон Тетяна Павлівна. Інноваційна діяльність України в контексті міжнародного науково- технічного співробітництва : Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2006. — 215арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 176-190.**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Ашон Тетяна Павлівна.**Інноваційна діяльність України в контексті міжнародного науково-технічного співробітництва**.**–**Рукопис.  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. -Донецький національний університет, Донецьк, 2006.  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів інноваційної діяльності України в контексті міжнародного науково-технічного співробітництва. В роботі визначено теоретичні засади інноваційної діяльності, еволюцію теорій, моделей і концепцій розвитку інноваційних процесів, запропоновано структурну модель національної інноваційної системи країни, а також удосконалено поняття міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційної діяльності країни. Проаналізовано особливості розвитку світового ринку технологій та головних його сегментів, а також надано оцінку сучасного стану розвитку національної економіки з точки зору рівня її інновативності. Було проведено економіко-математичний аналіз захищеності високотехнологічних товарів від зовнішньої конкуренції на засадах використання ввізного мита.  На основі проведеного дослідження та аналізу статистичних даних було запропоновано підходи щодо формування стратегії інноваційної діяльності України в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва, основними елементами якої мають стати визначення інноваційно-інвестиційного клімату, інноваційного потенціалу держави, збільшення ступеня впливу інноваційних факторів з метою розробки і реалізації інноваційних проектів в умовах інституціональна реформа у сфері інноваційної діяльності. | |
| |  | | --- | | У результаті проведеного дослідження автором було вирішено важливу наукову задачу удосконалення сучасних теоретичних та методологічних положень щодо особливостей інноваційної діяльності країни з урахуванням науково-практичних заходів щодо формування національної інноваційної системи України в контексті міжнародного науково-технічного співробітництва і зроблено такі висновки:   1. Міжнародне науково-технічне співробітництво дає комплексний ефект у сучасних умовах розвитку світового господарства, комбінуючи такі фактори, як іноземний капітал, нові технології, інтеграційні можливості і вихід на світові ринки з метою прискорення економічного зростання суб’єктів міжнародних відносин та підвищення їх конкурентоспроможності на всіх рівнях. 2. Головним джерелом економічного зростання є *інноваційна діяльність країни*, яку автор пропонує розглядати як перманентний процес, який безпосередньо ґрунтується на отримані нових наукових результатів та їх технологічному проваджені у виробництво, забезпечуючи приріст ВВП головним чином за рахунок виробництва наукоємкої продукції та послуг, використовуючи фактори ендогенного та екзогенного походження, що відбувається у певному , визначеному просторі – інноваційна система країни. 3. Запропоновано структурну модель формування національної інноваційної системи в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва, головним принципом якої є функціональне призначення компонентів, тобто специфіка внеску підсистем у забезпечення протікання інноваційного процесу в межах системи в цілому. Новим моментом цього підходу є окремий компонент національної інноваційної системи – підсистема міжнародного науково-технічного співробітництва країни, що є відображенням його зростаючої ролі як складової інтеграційного процесу. 4. Технічна незалежність та економічна безпека країн великою мірою залежить від обсягів міжнародної торгівлі товарною продукцією, що належить до сектору високих технологій. Середня частка сукупності високотехнологічних товарі у загальному товарному експорті у 2002 -2005 рр. дорівнювала 14,3%, середня частка сукупності високотехнологічних товарі у загальній вартості імпорту дорівнювала у середньому 16,7%. 5. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні протягом 2003 – 2005 рр. майже не змінилась, головним чинником інноваційної діяльності залишаються власні кошти підприємств, що у 2005 р. становили 194,8 млн. грн. Слід зазначити, що загальне фінансування інноваційної діяльності на державному рівні виконано загалом на 90,5%, що обумовлено кризою промислового сектору України, енергетичного комплексу та несприятливою кон’юнктурою світових цін на вітчизняну високотехнологічну продукцію. 6. Використання розробленої моделі оптимізації середніх ставок ввізного мита на високотехнологічні товари в Україні з застосуванням існуючих митних тарифів стосовно товарних груп трьох рівнів агрегації, починаючи з товарів, що мають двозначні коди з 84 по 90 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, дозволило з’ясувати, що найвищі середні значення ввізного мита мають відповідно дві групи: 89 – «Плавучі засоби морські або річкові», 88 – «Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини», що означає їх найбільшу захищеність від зовнішніх конкурентів. Найнижчі середні ставки ввізного мита має товарна група 86 – «Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування по залізниці», що означає найменшу митну захищеність зазначеної товарної групи від зовнішньої конкуренції. 7. Запропоновано підходи щодо формування стратегії інноваційної діяльності України в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва, основними елементами якої мають стати сприятливий інноваційно-інвестиційний клімат, інноваційний потенціал держави, збільшення ступеня впливу інноваційних факторів з метою розробки і реалізації інноваційних проектів в умовах інституціональної реформи у сфері інноваційної діяльності, що має забезпечити системні трансформації всіх основних складових частин: банківської, державної, корпоративної, науково-технічної, домашніх господарств, системи управління з урахуванням міжнародного науково-технічного співробітництва.   У системі заходів щодо активізації інноваційної діяльності України необхідним є створення реального ринку інтелектуальної продукції, розробка механізмів трансферту технологій, готових до застосування, законодавчого захисту прав інтелектуальної власності, які є ключовим компонентом економічного зростання національної економіки в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва. | |