**УДК 339.97**

Фан Нао Нао Шуоївна,

студентка бакалаврату ФМВ НАУ

**КНР у глобальних рейтингах**

Китайська Народна Республіка зустрічає своє 70-річ­чя в якості ядерної держави, другої економіки світу, найбільшого експортера товарів, постійного члена Ради Безпеки ООН, найбільшого контрибутора ми­ротворчих операцій ООН, активного та поважного члена світової спільноти і фактичного локомотива міжнародного розвитку. Китай займає територію площею 9,6 млн кв. км та має понад 1,3 млрд осіб населення. Безперервна історія Піднебесної налічує більш ніж 5 000 років, упродовж яких китайським народом створена одна з найбагатших у сві­ті духовних культур. Історію світової цивілізації неможливо уявити без китайської спадщини, а майбутнє людства – без китайського внеску [1, с. 20].

У доповіді Генерального секретаря ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпіна на ХІХ Всекитайському з’їзді КПК 18 жовтня 2017 року зазначалося, що китайська нація зробила видатний внесок у розвиток людства й стала величною світовою нацією, яка в період нової історії здійснила великий стрибок від тривалого занепаду до корінної зміни власної долі, послідовного руху до процвітання [2, с. 25].

У результаті 40-річного періоду політики реформ та відкритості, започаткованої у 1978 р., Китай перетворився на одного зі світових економічних та науково-технічних лідерів, зміцнив свою оборонну міць, що піднесло міжнародний статус КНР на небувалу висоту.

Сучасні здобутки Піднебесної не повинні відсувати на другий план історичну важливість створення 1 жовтня 1949 р. Китайської Народної Республіки. Ця подія ознаменувала початок нового етапу розвитку країн Азії, стала наочним прикладом для багатьох народів у національно-визвольних змаганнях, сприяла остаточному краху світової колоніальної системи [2, с. 26].

18 грудня 2018 р. в КНР відзначили 40-річчя політики реформ та відкритості. Завдяки системним та структурним трансформаціям економіки, за ці роки Китай став одним з ключових гравців на глобальній політичній та економічній арені, перетворився на найбільшого експортера товарів та донора інвестицій для країн світу, а також стрімко нарощує технологічну та інноваційну конкурентоздатність. У 2019 році Китай входить до ТОП-30 країн за глобальними індексами інноваційного розвитку, а китайські компанії є глобальними інноваційними лідерами, серед яких: Huawei, ZTE, BOE Technology Group [3, с. 42], (див. Табл. 1).

У розрізі глобальних рейтингів економічного розвитку, суттєвих результатів було досягнуто за легкістю ведення бізнесу Easy of Doing Business 2019 та Easy of Doing Business 2020: Китай піднявся на 32 пункти в 2019 році, а в 2020 році ще на 15 та обійняв 31 позицію з показником 77.9. Це обумовлено спрощенням умов для реєстрації бізнесу та власності, отримання дозволів на будівництво, доступу до електрифікації, здійснення міжнародної торгівлі. Варто підкреслити, що разом із стимулюванням внутрішнього споживання, урядом КНР взято курс на новий етап «відкритості», зокрема, у 2019 році дозволили іноземними інвесторам володіти часткою державних промислових компаній [4].

Таблиця 1

**КНР у глобальних рейтингах в 2017-2019рр.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Рейтинг** | **Позиції КНР** |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| **Глобальні економічні рейтинги** |
| Індекс економічної свободи / Index of Economy Freedom  | 111 (180) | 110 (186) | 100 (180) |
| Індекс глобальної конкурентоздатності / The Global Competitiveness Index (WEF)  | 28 (135) | 28 (140) | 28 (141) |
| Індекс світової конкурентоздатності IMD / IMD World Competitiveness Index  | 18 (63) | 13 (63) | 14 (63) |
| Індекс легкості ведення бізнесу / Easy of Doing Business  | 78 (190) | 46 (190) | 31 (190) |
| Рейтинг податкового навантаження / Paying taxes ranking  | 114 (190) | 114 (189) | 105 (212) |
| Індекс глобалізації / Index of Globalization  | 71 (207) | 79 (203) | 80 (203) |
| **Глобальні рейтинги інноваційної здатності** |
| Глобальний індекс інновацій / The Global Innovation Index  | 22 (127) | 17 (126) | 14 (129) |
| Індекс світової цифрової конкурентоздатності / IMD World Digital Competitiveness Index  | 31 (63) | 30 (63) | 22 (63) |
| Індекс інновацій Bloomberg / Bloomberg innovation index  | 21 (50) | 19 (50) | 16 (60) |
| **Глобальні рейтинги розвитку суспільства** |
| Індекс людського розвитку / Human Development Index (UNDP)  | 87 (189) | 86 (189) | 85 (189) |
| Індекс процвітання / The Legatum prosperity Index  | 90 (149) | 82 (149) | 57 (167) |
| Індекс соціального прогресу / Social Progress Index  | 87 (122) | 87 (128) | 89 (149) |
| Глобальний показник миру / Global Peace Index  | 112 (163) | 116 (163) | 110 (163) |

Примітка. Складено автором за даними Index of Economy Freedom, Global Competitiveness Index, Global IMD World Competitiveness Index, Doing business, Paying taxes ranking, Index of Globalization, The Global Innovation Index, IMD World Digital Competitiveness Index, Bloomberg Innovation Index, Human Development Index, The Legatum prosperity Index, Social Progress, Global Peace Index.

Також, за рейтингом Індексу економічної свободи в 2019 році, в якому брали участь 180 країн світу, КНР поліпшив свою позицію на 10 пунктів та зайняв 100 сходинку рейтингу з показником 58,4 [5]. За рейтингом Індексу світової цифрової конкурентоздатності (IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019) Китай посів 22 місце серед 63 країн світу, що на 8 позицій краще за показник 2018 року [6].

За глобальними рейтингами інноваційної здатності Китай також поліпшив свої позиції, так за The Global Innovation Index 2019 КНР покращив свій показник ще на 3 сходинки і обійняв 14 місце серед 129 країн світу з показником 54.82 [7]. За Індексом інновацій Bloomberg (Bloomberg Innovation Index 2019) серед 60 країн КНР посів 16 сходинку, що на три позиції вище минулорічного показника [8].

За глобальними рейтингами соціального розвитку, Китай продовжує покращувати свої позиції. Так, позитивною є динаміка за Індексом процвітання (The Legatum Prosperity Index 2019) та за Індексом людського розвитку ООН (Human Development Index). За Індексом процвітання в 2019 році КНР покращив свої позиції аж на 25 сходинок та посів 57 місце (в 2018 році 82 місце) серед 167 країн світу [9]. А за Індексом людського розвитку (Human Development Index 2019) лише на 1 позицію та обійняв 85 місце серед 189 країн світу [10]. За рейтингом Глобальний показник миру (Global Peace Index 2019) Китай посів 110 сходинку серед 163 країн світу, піднявшись на 6 позицій [11].

Однак разом з цим залишається суттєвою проблема регіональних соціально-економічних диспропорцій розвитку Китаю: високорозвинений південний Схід та низько розвинений Захід Group.

Таким чином, у короткотривалій перспективі уповільнення китайської економіки обумовлене переходом від експортозалежної моделі до інклюзивного розвитку, що відповідає меті створення «суспільства середнього класу» до 2020 року, який базується на стимулюванні внутрішнього споживання, зменшення обсягів торгівлі унаслідок торгівельного конфлікту з США, відпливу іноземного капіталу та високий рівень корпоративного боргу.

За 70 років КНР пройшла великий шлях від аграрної країни до глобального економічного, інноваційного й технологічного лідера. Продовження будівництва соціалізму з китайською специфікою в нову еру забезпечить створення інноваційної й середньозаможної нації, а також, починаючи з 2030 року, китайська економіка стане першою в світі, а у 2050 році у 1,5 раза буде перевищувати американську (за прогнозами PwC).

Китай як «країна-центр» прагне до створення багаторівневої моделі відносин із різними країнами, що в цілому представляється як ідея багатополярного світу. Для досягнення цієї мети Китай встановлює дружні відносини з країнами в усьому світі. Особливу роль тут може грати Україна як країна, що займає важливе геополітичне і геоекономічне положення на Новому шовковому шляху, як місток між Європою та Азією.

**Список використаної літератури:**

1. Гончарук А. З. Роль і місце Китаю в сучасному світі (до 70–річчя Китайської Народної Республіки/ А. Гончарук // Укра­їна – Китай. – 2019. – №3 (17). – С.20–26.
2. Гончарук А. З. Україна – Китай: непростий шлях до зміцнення партнерства у суперечливих міжнародних умовах / А. Гончарук // [Україна–Китай». – №1 (15).](http://sinologist.com.ua/category/publication/journal/) – 2019. – С. 20–28.
3. Дроботюк О. В. Китайська економіка на порозі 2019 року: підсумки та прогнози/ О. Дроботюк // [Україна–Китай». – №1 (15).](http://sinologist.com.ua/category/publication/journal/) – 2019. – С. 42–46.
4. Easy of Doing Business 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://openknowledge.worldbank.org.
5. Індекс економічної свободи / Index of Economy Freedom [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gtmarket.
6. IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 2019–2020/imd–world–digital–competitiveness–rankings–2019.pdf.
7. The Global Innovation Index 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\_ pub\_gii\_2019.pdf.
8. Bloomberg Innovation Index 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://datawrapper.dwcdn.net>.
9. The Legatum Prosperity Index 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.prosperity.com/rankings.
10. Human Development Index 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: files/hdr2019.pdfhdr.undp.org.
11. Global Peace Index 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visionofhumanity.org.

Науковий керівник – Л.М. Побоченко, к.е.н., доцент,

доцент кафедри міжнародних економічних

 відносин і бізнесу ФМВ НАУ