**УДК 336.32**

***Дмитренко Алла Василівна,***

*доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування*

***Мороз Ірина Миколаївна,***

*магістрантка*

*Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна)*

***Кравченко Олена Володимирівна,***

*кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування*

*Сумський державний університет (Україна)*

**ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ**

Основними чинниками реальної загрози національній безпеці Україні на сьогоднішній день є зовнішня політика російської федерації. У 2014 році росія анексувала в України Крим, розв’язала проти неї «гібридну війну», а коли українські війська стали перемагати сепаратистів та російських бойовиків, москва вдалася до відвертої агресії – ввела на українську територію регулярні російські війська. Польща та країни Балтії певною мірою усвідомлюють загрози на небезпеки своїй національній безпеці з боку росії, незважаючи на своє членство в НАТО. Свого часу Україні також гарантували безпеку та територіальну цілісність провідні країни світу – США, Великобританія та Франція, коли був підписаний Будапештський меморандум 1994 року в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. Однак це не вберегло Україну від російської агресії [1, с. 157-167].

Основні напрями діяльності забезпечення національної безпеки визначаються життєво важливими національними інтересами України та необхідністю вироблення й використання ефективних засобів протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам. Крім того, забезпечення збалансованості розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції вимагає вирішення проблем не лише захисту, але й подальшого розвитку освіти, охорони здоров’я екології навколишнього середовища та інших напрямків соціальної інфраструктури. Такий підхід матиме свої результати і у тому, що освічене та здорове населення в цілому працюватиме продуктивніше, а зростання обсягів виробництва товарів і послуг призводить до зменшеня витрат, що також є складовою формування політики сталого розвитку національної економіки. Фундаментальною основою економічного розвитку держави є економічна безпека – це такий стан національної економіки, за якого забезпечується захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави. В умовах європейської інтеграції забезпечення фінансово-економічної безпеки держави має бути першочерговим завданням, з точки зору національних інтересів. Актуальність економічної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів визначається необхідністю формування внутрішнього імунітету і зовнішньої захищеності від дестабілізаційного спливу та конкурентоздатності на світових ринках, а також стійкості фінансового становища.

Основними пріоритетами економічної безпеки України в умовах євроінтеграції є: коригування моделі інтеграції української економіки до ЄС через пріоритетний розвиток внутрішнього ринку, проведення політики зменшення частки експорту у ВВП за збереження значної ролі зовнішньої торгівлі у процесі відтворення; застосування ефективної імпортної політики з використанням процедур прийнятих у рамках СОТ, які не суперечать чесній конкуренції та зростанню конкурентоспроможності національного капіталу; положення в рамках переговорів щодо створення зони вільної торгівлі положень про вільне функціонування ринкових інститутів, стабільних та недискримінаційних правових рамок для суб‘єктів господарювання обох сторін, гарантування правових норм у торговельно-економічній сфері, чітко визначених прав власності, застосування відповідних нормативів походження товарів та інших правил, які діють у рамках аналогічних угод; підтримування високотехнологічного експорту через сприяння просуванню української продукції на зовнішній ринок; спрощення та прискорення процедури експортного контролю; створення системи моніторингу стану економічної безпеки України.

Визначальне місце серед факторів безпеки належить державі в особі її інститутів влади. Сучасна українська економіка потребує неупереджених рішень держави з регулювання багатьох аспектів ринкової економіки і перш за все у сфері соціального, законодавчого захисту її суб‘єктів. Від ефективності цього механізму значною мірою залежать і інші аспекти економічної безпеки: рівень та якість життя, рівень злочинності, економічний потенціал. Без ефективного функціонування державно-правових інститутів у рамках єдиного механізму ні економічний, ні соціальний розвиток неможливий. Мета державної системи забезпечення економічної безпеки полягає у підтриманні ефективного функціонування економіки, виявленні загроз та вжиття адекватних заходів щодо її відвернення та нейтралізації, захисті економічних інтересів особи, суспільства, сім‘ї, держави, здійсненні соціально-спрямованої економічної політики.

Розробка ефективної стратегії економічної безпеки України може бути здійснена за допомогою багаторівневої системи прийняття рішень щодо інструментарію та інститутів управління економічними загрозами, тобто завдяки створенню механізму державного і ринкового регулювання рівня економічної безпеки. Безперечно, реалізація концепції безпеки потребує формування дієвої національної системи економічного і соціального регулювання економічної політики. Забезпечення економічної безпеки на рівні регіону можливо за рахунок державної підтримки кризових територій, розвитку міжрегіонального співробітництва, максимального використання регіональних ресурсів; проведення зваженої міграційної політики, спрямованої на позитивне територіальне переміщення населення, врахування національних інтересів як основи реалізації політики на ринку праці. Отже, відображення загроз на ринку праці на рівні національного господарства можливе за рахунок державної політики зайнятості, що включає в себе заходи, спрямовані на: забезпечення прогресивних зрушень у галузевій структурі зайнятості; переорієнтацію економічно активного населення на нові форми трудових відносин; підвищення гнучкості ринку праці; досягнення збалансованості попиту і пропозиції на робочу силу; попередження масового безробіття на регіональних ринках праці; створення нових і підвищення ефективності існуючих робочих місць з точки зору умов праці та її оплати; розвиток кадрового потенціалу шляхом вдосконалення системи навчання, перенавчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації; зростання мобільності трудових ресурсів; соціально-економічне регулювання внутрішньої трудової міграції.

**Список використаних джерел:**

1. Публічне адміністрування та економічна безпека в умовах європейської інтеграції : монографія / за заг. ред. Н.Ю.Подольчака, Я.Я. Пушака та П.В. Ворони. Львів: Ліга-Прес, 2017. 274 с.