**ТЕМА 6. Власність у системі виробничих відносин**

*План лекції*

1. Суть власності, її економічний і юридичний зміст.

2. Типи, види та форми власності.

3. Реформування власності на сучасному етапі розвитку України.

**1. Суть власності, її економічний та юридичний зміст**

Відносини власності виникають між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ. Привласнення означає відношення людей до певних речей, як до своїх.

Спочатку відносини власності виступали у формі певних історичних звичаїв. З виникненням держави стали розроблятися юридичні закони, котрі визначали, за якими правовими нормами привласнюється і розподіляється суспільне багатство між різними суб’єктами (окремими громадянами, соціальними групами, класами, державою). Правові відносини власності виражаються в закріпленні за різними суб’єктами прав володіння, користування і розпорядження.

Згідно із Законом України «Про власність» право власності – це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування та розпорядження майном. Це визначення поєднує два аспекти власності:

* юридичний (врегулювання відносин законом);
* економічний (відносини з майном).

Отже, ***власність*** – це сукупність виробничих відносин між людьми з привожу привласнення ними об’єктів власності, насамперед засобів виробництва, що породжує право володіння, користування і розпорядження цими об’єктами та результатами їхнього функціонування.

***Власність*** – історично певний спосіб привласнення чинників, результатів виробництва і прибавочного продукту.

Виділяють такі аспекти власності:

1. *Економічна власність* – це система виробничих відносин між людьми з приводу привласнення ними різноманітних речей (об’єктів) в усіх сферах суспільного відтворення.

Система відносин власності охоплює цілий спектр причинно-наслідкових зв’язків, які знаходять своє відображення у володінні, розпорядженні, користуванні.

***Володіння –*** означає можливості суб’єктів чинити з об’єктами власності на свій розсуд, розпоряджатися речами як завгодно, у своїх інтересах, якщо це не суперечить загальноприйнятим законам.

***Розпорядження –*** означає, що суб’єкти мають право практично вільно застосовувати об’єкти власності, проте у межах повноважень, які були надані власником.

***Користування –*** означає використання об’єктів власності лише в межах задоволення своїх власних потреб з певною метою з обов’язковою умовою повернення об’єктів власникові.

1. *Юридична власність –* це загальна умова виробництва, вияв волі певного класу і правове оформлення цієї волі у юридичних актах, що, як правило, закріплюється угодами.

Юридична власність реєструє такі відносини:

* + ставлення однієї особи до іншої або до групи людей;
	+ ставлення індивіда до речей.
1. *Соціальний аспект власності* розкриває процес формування і розвитку класів, соціальних верств і груп та їх взаємодію залежно від ставлення до засобів виробництва, способів отримання певної частки національного багатства.
2. *Політичний аспект власності* характеризує вплив на політику держави залежно від наявності певної частки власності, привласнення форм національного багатства.
3. *Національний аспект власності* розкриває наявність певної частини власності на території політично незалежної країни в руках громадян цієї або іншої країни. Так, в Україні значна частка стратегічних об’єктів опинилася у власності іноземного капіталу.
4. *Психологічний аспект власності* відображає наявність почуття господаря в людини-працівника або його відсутність, ставлення до власності як до своєї, нічийної або чужої.

**2. Типи, види та форми власності**

Сучасне суспільство використовує два типи власності:

1. приватна власність;
2. суспільна власність.

***Приватна власність –*** характеризується тим, що засоби виробництва, а отже, і вироблені готові продукти належать приватним особам.

Відповідно до класичного визначення приватної власності, яке було дане французьким вченим Анрі Оноре, цей тип власності реалізується через такі права:

* *право володіння,* тобто право винятково фізичного контролю над благами;
* *право користування –* право вирішувати, хто і як буде використовувати блага;
* *право доходу –* право володіти результатами від використання благ;
* *право суверена –* право на відчуження, споживання, заміну чи знищення благ;
* *право на безпеку –* право на захист від експропріації благ і від псування з боку навколишнього середовища;
* *право на передачу благ у спадщину;*
* *право на безстрокове володіння благами;*
* *заборона на використання благ*, які заподіють шкоду навколишньому середовищу і суспільству;
* *право на залишковий характер,* тобто право на існування процедур та інститутів, щ забезпечують поновлення порушених правомочностей та потрібних балг.

Приватна власність може бути:

* індивідуальною або сімейною;
* пайовою: це колективна приватна власність, де кожному співвласникові належить певна частка об’єкта власності у формі паю. Пайовики домовляються між собою про управління об’єктом;
* акціонерною: акціонер володіє акціями, які засвідчують його пай і дають право на одержання доходу в формі дивіденду;
* власністю громадських організацій (політичних партій, профспілок, релігійних, спортивних, молодіжних та інших);
* кооперативною власністю: це колективна власність кооперативів, що виникають унаслідок добровільного об’єднання членами кооперативу всіх або частини належних їм засобів виробництва, а також грошових внесків.

Деякі економісти розрізняють ***трудову й нетрудову*** приватну власність, а відповідно трудові і нетрудові доходи. Нетрудовими вважають доходи, що одержуються від власності. Вони, на їхню думку, не відповідають принципам соціальної справедливості. В умовах командно-адміністративної системи такі доходи отримувати не дозволялось.

Можна погодитися, що в умовах рабовласництва і феодалізму доходи рабовласників і феодалів мали нетрудовий характер і були соціально несправедливими. Але в цивілізованому суспільстві, такі доходи не завжди мають соціально несправедливий характер. Річ у тому,Ю що ті, кого вважають одержувачем нетрудових доходів, вкладають у виробництво свій капітал. Його застосування підвищує продуктивну силу працівників, забезпечує підвищення продуктивності праці і збільшення виробництва продукції .як зазначає П.Самуельсон, капітал має «власну продуктивність». Тому той дохід, що походить від капіталу, логічно має привласнюватися власником капіталу. Якщо, наприклад, за рахунок коштів акціонерів здійснено технічну реконструкцію підприємства і завдяки цьому зросли доходи, то ці доходи мають виплачуватись у формі дивідендів власникам акцій.

***Суспільна власність*** характеризується тим, що всі об’єкти власностіє належністю всіх суб’єктів разом, тобто належністю кожного її суб’єкта.

Суспільна власність у нашій країні існує в двох формах:

* державній;
* колективній.

**Суспільна власність**

Державна

Колективна

Загальнодержавна

Загальнодержавна

Власність громадських і релігійних організацій

Кооперативна

Власність колективу підприємства

Рис. – Структура суспільної власності

Володарем державних об’єктів є держава в особі центральних державних органів – Верховної Ради, Кабінету міністрів, міністерств та в особі місцевих органів влади.

***Об’єктами власності є***: природа, її елементи, матеріальні блага, насамперед засоби виробництва, національне багатство, в цілому продуктивні сили, праця, робоча сила, наукові відкриття, науково-технічна діяльність, інформація.

***Суб’єктами власності є*** носії відносин власності.

Головним носієм відносин власності виступає *працівник* , як господар своєї держави, власник свого капіталу, виробничих фондів, цінних паперів, робочої сили, житла, землі, технологій.

**3. Реформування власності на сучасному етапі розвитку України**

***Змішана економіка*** *–* це економіка рівнозначного функціонування всіх форм власності в умовах ринкової економіки.

Закон України «Про власність» від 1994 року декларує 4 форми власності в Україні (схема):

1. індивідуальна (особиста і приватна);
2. колективна;
3. державна;
4. власність іноземних держав, спільних підприємств, іноземних громадян.

*Індивідуальна (особиста і приватна*)

*Колективна*

*Державна*

*Власність іноземних держав, спільних підприємств, іноземних громадян*

- особиста власність

* власність орендованого підприємства;
* власність кооперативу;
* власність громадських організацій.
* загальнодержавна власність;
* комунальна власність;
* власність державних організацій.
* спільні підприємства;
* власність іноземних юридичних осіб;
* власність іноземних держав та міжнародних організацій для здійснення дипломатичних місій.

Схема – Класифікація форм власності в Україні

Перехід від однієї форми власності до іншої можливий проведенням таких процесів, як роздержавлення та приватизація.

***Роздержавлення –*** це поняття, що відображає цілий комплекс відносин щодо передачі державної власності в інші форми. Для ефективного роздержавлення повинна бути вирішені такі проблеми:

1. подолання соціально-економічної монополії держави;
2. забезпечення альтернативності трудових відносин замість безальтернативного державного найму;
3. перехід до багатоканальних формувань економічного регулювання;
4. утворення соціальних гарантій і соціального захисту трудящих.

***Приватизація –*** це лише етап роздержавлення, який передбачає передання працівника символу власності на частину засобів або продаж їх у приватну власність.

Роздержавлення має проходити такими шляхами:

1. передача державних підприємств у власність колективу;
2. розподіл державної власності чи певної її частини між усіма членами суспільства;
3. продаж державного майна громадянам і недержавним юридичним особам.

***Способи приватизації:***

* + *викуп об’єктів малої приватизації –* це спосіб, за яким власником об’єкта стає товариство покупців, створене його працівниками. Цей спосіб приватизації не передбачає конкуренції серед працівників.
	+ *викуп державного майна підприємства згідно з альтернативним планом продукції –* це спосіб приватизації, за яким власником об’єкту стає товариство покупців, яке запропонувало план, альтернативний тому, який розробила комісія з приватизації;
	+ *викуп державного майна, зданого в оренду, -* це спосіб, за яким власником майна стає орендар відповідно до договору оренди;
	+ *продаж на аукціоні та за контрактом (конкурсом) –* це спосіб, за яким власником майна стає покупець, який на аукціоні запропонував максимальну ціну або на конкурсі – найкращі умови для подальшої експлуатації об’єкта, а за рівних умов – найбільшу ціну.
	+ *продаж акцій відкритих акціонерних товариств –* це спосіб, за яким власникам акцій державних підприємств, перетворених на ВАТ на конкурсних засадах, стають ті покупці, які запропонували найбільшу ціну за найбільшу кількість акцій після реалізації частини їх на пільгових умовах.