**Дєгтяр Олег Андрійович,** кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, м. Харків

**Державне управління розвитком структурних складових соціальної сфери**

Прогнозування як і будь-яка інша функція державного управління соціально-економічним, науково-інноваційним, фінансово-інвестиційним розвитком галузевої складової соціальної сфери, наповнювана конкретними заходами і діями для додання об'єкту управління бажаного стану в поточному і перспективному періодах часу, виступає у взаємодії з іншими функціями як самостійна, що має свої особливості, функціональне призначення і цільову спрямованість.

На сьогоднішній день прогнозування не може залишатися тільки лише тим способом, методом, функцією або комплексним інструментарієм підвищення ступеня об'єктивності досягнення результативних характеристик та ефективності виробництва продукції, надання послуг, які відповідають сформованим тенденціям розвитку соціально-економічної системи (галузевої структурної складової соціальної сфери), її поточним ресурсом забезпеченості та ресурсним потенціалом в перспективний період часу[2,с. 24 ].

Прогнозування, у відповідності з нашими уявленнями, виступає функцією системи державного управління, що впливає на об'єкт управління тим комплексом організаційно-підготовчих заходів для забезпечення значущості та точності оцінок прогнозу, заходів і дій безпосередньо самого процесу прогнозування, які виступають як сукупний інструментарій, що характеризує функціональне призначення прогнозування, його наповнення впливами, спрямованими на підвищення точності і значущості планових економічних, соціальних і фінансових ідентифікаторів перспективного розвитку структурної складової соціальної сфери, її окремих господарюючих суб'єктів.

По-перше, середньострокові прогнозні оцінки економічного і соціального розвитку галузевої складової соціальної сфери, що встановлюються економіко-математичними методами при наявності репрезентативних даних про економічний і соціальний ретроспективний розвиток галузевої складової соціальної сфери, її організаційно-правових структур, а також експертними методами в тому випадку, коли наявні дані (показники) про діяльність соціально-економічної системи в минулому страждають високим рівнем необ'єктивності, непорівнянності, дозволяють суб'єкту управління підвищувати значимість середньострокового планування, рівень реальності досягнення результативних економічних показників, виходячи з екстраполяційних оцінок майбутнього розвитку галузевої складової соціальної сфери, відкоригованих з урахуванням зміни рівня ресурсоспоживання і потенційних можливостей соціального комплексу, його установ, підприємств[9,с. 24 ]..

По-друге, прогнозування соціально-економічного розвитку соціального комплексу в перспективному періоді часу виступає не тільки відповідним предплановим інструментом підвищення точності і значущості кількісних і якісних оцінок майбутнього (середньо-, довгострокового) розвитку, а й самостійною функцією в системі державного управління економічним і соціальним розвитком галузевої складової соціальної сфери[6, с. 24 ]..

До організаційних заходів, які формують функціональну передпризначеність прогнозування соціально-економічного, науково-інноваційного, фінансово-інвестиційного розвитку структурної складової соціальної сфери, можна віднести:

* складання набору економічних, соціальних, фінансових та інших ідентифікаторів;
* збір та узагальнення інформаційних даних про ретроспективний розвиток об'єкта прогнозування;
* встановлення вартісного порівняння показників для ідентифікації оцінок прогнозу з необхідним статистичними рівнем точності прогнозованих показників;
* вибір і обґрунтування доцільності використання тих чи інших методів прогнозування в залежності від стану інформаційних даних ретроспективного розвитку, їх репрезентативності, ступеня адекватності формалізованих рівнянь, експертних узагальнень статистичної точності і наближення прогностичних оцінок до фактично досягнутих економічних та інших показниках;
* здійснення порівняльного аналізу декількох методів за рівнем значущості та адекватності прогнозних моделей (рівнянь) і вибір оптимальної моделі, прогностичні оцінки якої мають найбільшу адекватність результативних прогностичних оцінок[8, с. 24 ]..

Реалізація комплексу організаційних і процедурно-технологічних (послідовності процесу прогнозу) заходів, на наш погляд, забезпечують прогнозуванню в системі державного управління розвитком структурних складових соціальної сфери функціональну та цільову спрямованість на об'єктивну оцінку майбутнього стану соціально-економічної системи.

У відповідності з нашими уявленнями, весь технологічний процес прогнозування перспективного розвитку структурних складових соціальної сфери слід розділяти на три послідовно виконуваних етапи:

* початково-підготовчий етап, що включає збір, обробку та систематизацію інформації про ретроспективний розвиток об'єкта прогнозу, вибір і обґрунтування методу прогнозу, підготовку факторів і показників для включення в експертну або економіко-математичну модель прогнозу перспективного розвитку макро-, мікрооб'єкта;
* безпосереднє здійснення прогнозу кількісних ідентифікаторів та отримання логіко-вербальних характеристик про стан об'єкта прогнозування в перспективному періоді часу;
* заключний етап прогнозування, що містить процедури всебічної кількісної та якісної інтерпретації створеної економіко-математичної або експертної моделі для отримання значущих і адекватних показників перспективного розвитку об'єкта прогнозування.

Слід зазначити, що поєднання технологічних процедур стратегічного планування розвитку структурних складових соціальної сфери та прогнозування можливо не тільки у взаємодії з поточним і перспективним плануванням, які спільно визначають максимально можливі економічні, фінансові та соціальні результати, що досягаються в перспективному періоді часу, а також зі сценарним прогнозом розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ об'єкта управління.

Тому стратегічний розвиток соціальної сфери може бути достатньою мірою забезпеченим із збереженням, наприклад, темпів економічного зростання, ефективності процесу надання послуг, виробництва продукції в рамках кожного з прогностичних сценаріїв національної економіки, регіону, розвитку галузевих складових. Такого роду сценарний прогноз повинен розроблятися на основі значного обсягу інформації про процеси, що протікають у зовнішньому середовищі і про тенденції розвитку внутрішнього середовища, тобто безпосередньо самого галузевого соціального комплексу.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Гуляева Н.П. Социальная сфера какобъектуправления и социальноеразвитие / Н.П. Гуляева // Журнал "Самиздат" // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zhurnal.lib.ru/n/natalxja\_p\_g/.
2. Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монограф. / за ред. П. Д. Фролова; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2011. – 304 с.
3. Корецький М.Х. Ринок, його елементи та їх взаємодія : монограф. / М.Х.Корецький, Л.Ю.Мельник, І.І.Вініченко. – Запоріжжя, 2002. – 157 с.
4. Куценко В.І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) : монограф. / В.І. Куценко. – Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2008. – 818 с.
5. Лобас В.М. Раціоналізація державного соціального управління: питання теорії і практики / В.М.Лобас. – Донецьк: ДонГАУ, 2003. – 245 с.
6. Лібанова Е.М. Соціальна політика / В.А.Скуратівський, О.М. Палій, Е.М. Лібанова. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : Вид-во УАДУ, 2003. – 364 с.
7. Назаренко А. В. Сценарноепрогнозированиеразвитиясоциально-экономических систем / А. В.Назаренко, О. С. Звягинцева // Научный журнал КубГАУ. – 2012. – №84(10). – С. 25-32.
8. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: монограф. / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавництво Ткачук, 2011. – 391 с.
9. Поважний, О.С. Корпоративне управління : підручник / О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.О. Харламова; МОНмолодьспорту України; ДонДУУ. – К. : Кондор, 2013. - 244 с.
10. Халецька А.А. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління : монограф. / А.А. Халецька. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 430 с.
11. Черниш О.І. Ринок послуг: механізми державного регулювання в трансформаційній економіці : монограф. / О.І. Черниш. Під заг. ред. В.В. Дорофієнка. – Донецьк : РВК ПРОМО, 2005. – 410 с.