**Федорова Ю.В., Мельниченко Д.І.**

**ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ**

Сьогодні України виробляє продукцію переважно трудомістку та матеріаломістку, а головну частку експорту складає сировина. Останні десятиліття у національному валовому внутрішньому продукті постійно зростала частка видобувних та з низьким ступенем переробки виробництв. Та навіть у металургійному секторі відбувається деформація товарної структури виробництва. Так, частка інноваційної продукції у загальному показнику реалізації металургійної продукції України складала 2013р. 3,2% (у 2011, 2012 по 1,7%) [1] у металургійні продукції за 30 років стабільно зростає лише частка напівфабрикатів. При цьому вітчизняні металургійні підприємства критично залежать від імпорту галузевих науково-технічних розробок, а профільні місцеві машинобудівні підприємства від експортних поставок до країн ближнього зарубіжжя.

Проблема інноваційного розвитку країни за технологічними укладами є актуальною і важливою, тому багато вчених приділяють їй увагу Серед них такі відомі науковці як Федулова Л.І., Геєць В.М., Чухно А.А., Борейко В.І.та інші. Однак не існує єдиної думки щодо пріоритетного розвитку певного технологічного укладу. Думки відомих науковців розділилися на три напрямки. Метою даної статі є дослідження можливих варіантів розвитку технологічних укладів та визначення найоптимальнішого з погляду наявних в Україні ресурсів.

Сьогодні в Україні переважно розвинуті ІІІ та ІV технологічні уклади, їх сумарна питома вага складає 95%. На V технологічний уклад приходиться 5%, а шостий взагалі відсутній.

Україна відстає від розвинутих країн на цілу технологічну епоху. Науковці визначають три шляхи подолання цієї проблеми: формування фундаменту сьомого технологічного укладу; розвиток сфери послуг у рамках шостого технологічного укладу; поступовий перехід від п’ятого до вищих укладів на базі сировинних переваг країни.

Найбільш прийнятним для України вважаємо шлях поступового зростання, а саме розвиток сьогодні п’ятого технологічного укладу. Виходячи з переваг країни у металургійній галузі вважаємо за необхідне подовження технологічного ланцюжка виробництва метало ємкої машинобудівної продукції. Збільшення експорту машинобудівної продукції не тільки збереже Україну від «збіднюючого зростання», але й надасть необхідні інвестиції для подальшого розвинення більш технологічних укладів. Важливо, щоб зміцнення машинобудівного сектору відбувалося у рамках конкурентоспроможних інтеграційних структур, якими на сьогодні в Україні є промислово-фінансові групи, до складу яких входять усі вітчизняні гірничо-збагачувальні комбінати.

Подовження технологічних ланцюжків та синергія при ефективному управлінні сприятиме зміцненню кожного учасника та групи в цілому, що призведе до економічного, соціального та екологічного ефектів на рівні країни. Посилення купівельної спроможності населення стане запорукою попиту на більш технологічні товари.