**Διεθνής παραγωγή- Διεθνής Ανάπτυξη**

Παγκοσμιοποίηση

Εντατικοποίηση ροών κεφαλαίων, προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, ενίσχυση διεθνούς εμπορίου

Επικεντρωνόμαστε στις παραγωγικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης

Το πολυεθνικό κεφάλαιο ενσωματώνει την έννοια της παγκοσμιοποίησης της παραγωγής με τον καλύτερο τρόπο

Έχουν πολυεθνικό χαρακτήρα και οπτική τόσο στην προσφορά όσο και στην ζήτηση των όσων παράγουν

Η πιο εξελιγμένη μορφή πολυεθνικού κεφαλαίου είναι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Αποτελούν επενδύσεις που βασίζονται στην επένδυση μιας μητρικής επιχείρησης η οποία διατηρεί την έδρα της, την διοίκηση της και τις περισσότερες φορές τα σημαντικότερα μέρη της παραγωγής της στην χώρα προέλευσης

Αλλά επενδύουν σε επιχειρήσεις σε άλλες χώρες εξαγοράζοντας τες και δημιουργώντας θυγατρικές σε άλλες χώρες

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται με αυτό τον τρόπο έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα

Η άλλη πιο διαδεδομένη μορφή πολυεθνικού κεφαλαίου είναι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ιδιοκτησία από την χώρα προέλευσης σε χώρα υποδοχής

Ένας επενδυτής αγοράζει μετοχές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία σε άλλη χώρα

Περίπου το 1/3 του διεθνούς εμπορίου αφορά εμπόριο ανάμεσα σε διαφορετικές παραγωγικές μονάδες της ίδιας ΑΞΕ

Οι ροές των πολυεθνικών κεφαλαίων αντικατοπτρίζουν και τις ευρύτερες εξελίξεις στην διεθνή πολιτική οικονομία

Για παράδειγμα έχουμε αναφερθεί στην στρατοσφαιρική οικονομική ανάπτυξη της Κίνας τα τελευταία 15 χρόνια

Ενδεικτικά ανάμεσα στο 2010 και το 2020 ο συνολικός όγκος της ξένης επένδυσης στην Κίνα αυξήθηκε από τα 587 δισεκατομμύρια δολάρια σε 1,91 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Οι ΑΞΕ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

Αυτές που επενδύουν σε οριζόντια μορφή

Και αυτές που επενδύουν σε κάθετη μορφή

Στην πρώτη περίπτωση μια ΑΞΕ επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο εξωτερικό παράγοντας το ίδιο προϊόν σε ξένες επιχειρήσεις τις οποίες εξαγοράζει και καθίστανται ουσιαστικά τμήματα της παραγωγής της μητρικής εταιρίας

Σε αυτή την περίπτωση οι ΑΞΕ εκμεταλλεύονται τα χαμηλότερα μεταφορικά κόστη προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις άλλες αγορές ανταγωνιζόμενες αποδοτικότερα υπάρχουσες εθνικές επιχειρήσεις

Στην δεύτερη περίπτωση μια ΑΞΕ χωρίζει κομμάτια της παραγωγής της σε διαφορετικά μέρη προκειμένου να μειώσουν τα κόστη εργασίας, να λάβουν τις κρατικές επιχορηγήσεις που δίνουν κίνητρα για εγκατάσταση ξένου κεφαλαίου κτλ.

Συνεπώς, στην κάθετη ολοκλήρωση, μια επιχείρηση διαχειρίζεται όλα τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος μέχρι την τελική του διανομή (παράδειγμα καθετοποιημένων επιχειρήσεων είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες που διαθέτουν από τις πετρελαιοπηγές ως και τα πρατήρια διανομής). Στην οριζόντια ολοκλήρωση, μια επιχείρηση έχει παρεμφερείς δραστηριότητες σε διαφορετικές χώρες (παράδειγμα η Coca Cola, που παράγει τα ίδια προϊόντα σε διάφορες χώρες).

Παρόλη την σημασία των ΑΞΕ για την παγκόσμια παραγωγή είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις επιδράσεις τους καθότι τα στοιχεία που συνήθως δίνουν είναι παραποιημένα προκειμένου να πληρώνουν χαμηλότερες φορολογίες

Η ανάπτυξη των ΑΞΕ αποτέλεσε χαρακτηριστικό της εκβιομηχάνισης αλλά ποτέ πριν στην οικονομική ιστορία δεν είχε φτάσει στα επίπεδα που έφτασε τα τελευταία 40 έτη

Αν και υπήρχε μια σχετική κάμψη λόγω της κρίσης του 2008 αλλά μερικώς επανήλθαν οι πολυεθνικές επενδύσεις

**Κίνητρα**

Οι ΑΞΕ αναπτύσσονται με βάση τέσσερα κίνητρα αναζήτησης: α) αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων, β) αναζήτηση αγορών, γ) αναζήτηση αποδοτικότητας και δ) αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων

**Παράγοντες που συνέβαλλαν στην παγκοσμιοποίηση της παραγωγής**

Η αποκανονικοποίηση των αγορών και των υπηρεσιών και η υιοθέτηση κυβερνητικών πολιτικών ενθάρρυνσης των επενδύσεων δημιούργησε το περιβάλλον το οποίο επέτρεψε στον επενδυτή την επέκταση των δραστηριοτήτων του εκτός εθνικών συνόρων

Αυτό συντελέστηκε με διττό τρόπο: α) το σύστημα ελευθέρου εμπορίου του Bretton Woods και β) την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ και την υιοθέτηση φιλελεύθερων πολιτικών από όλες τις οικονομίες.

Σημαντική ώθηση έδωσε και το άνοιγμα της αγοράς της Κίνας στη δεκαετία του 1980, η οποία έγινε σημαντικός αποδέκτης άμεσων ξένων επενδύσεων

Οι τεχνολογικές καινοτομίες και κυρίως η ανάπτυξη της πληροφορικής επέτρεψαν την εμφάνιση νέων υλικών τα οποία διευκόλυναν την ανάπτυξη νέων τεχνικών παραγωγής, νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών συντονισμού και οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, που ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν εφικτά. Οι τεχνολογίες αυτές απελευθέρωσαν τις οικονομίες κλίμακας και οδήγησαν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Η εντυπωσιακή βελτίωση των μεταφορών και των επικοινωνιών, που μείωσαν το μεταφορικό κόστος, και μέσω της πληροφορικής διευκόλυναν την ανάδειξη νέων εταιρικών στρατηγικών σχεδιασμών περιορίζοντας το πραγματικό κόστος και τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

H αύξηση των πηγών χρηματοδότησης της διεθνικής κίνησης κεφαλαίων και επενδύσεων, οι οποίες αύξησαν τη διαθεσιμότητα του χρηματικού κεφαλαίου και οδήγησαν στη μείωση του κόστους των συναλλαγματικών κινήσεων διεθνώς.

**Μοντέλα οργάνωσης της παραγωγής**

Τα μοντέλα οργάνωσης της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής είναι **πέντε**:

1. **Μοντέλο Taylor**
2. **Μοντέλο Ford (φορντισμός)**
3. **Μετά-φορντισμός**
4. **Μοντέλο Toyota (Just-in-time, JIT)**
5. **Ενδιάμεση παραγωγή στο εξωτερικό (offshoring) – Ενδιάμεση προμήθεια από εξωτερικό προμηθευτή στο εξωτερικό (outsourcing)**

Ο Taylor ήταν αυτός που έφερε την επανάσταση στην οργάνωση της παραγωγής υιοθετώντας πάλι οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις στην παραγωγική διαδικασία

Κάθετη διάσταση: διαφοροποίηση διεύθυνσης επιχείρησης από εργαζόμενους

Οριζόντια διάσταση: κάθε εργάτης εκτελεί κομμάτι μόνο της συνολικής εργασίας

Η βασική διάσταση του μοντέλου του Taylor αναπαράγει τη θέση ότι οι εργαζόμενοι γίνονται πιο αποτελεσματικοί αφού μπορούν να περιοριστούν στην επανάληψη μερικών απλών κινήσεων

Ο φορντισμός εισήγαγε την λεγόμενη κινούμενη ταινία παραγωγής, η οποία έδινε το δικαίωμα σε σχετικά ανειδίκευτους εργάτες να εκτελούν απλώς κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας

Αυτή η διαδικασία αφορούσε την συναρμολόγηση κομματιών της παραγωγής τα οποία είχαν ήδη κατασκευαστεί

Δυνατότητα μαζικής κατανάλωσης

Οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή

Βασικό σημείο διαφοροποίησης του φορντισμού από τον τεϊλορισμό είναι ότι ο πρώτος για πρώτη φορά ασχολήθηκε όχι μόνο με την πλευρά της προσφοράς και της παραγωγής αλλά και με την πλευρά της ζήτησης και κατανάλωσης προϊόντων

Εισήγαγε έτσι καινοτόμες μεθόδους προώθησης της μαζικής παραγωγής που συνέβαλλε στην καλύτερη ενσωμάτωση της ζήτησης στην προσφορά

Ο φορντισμός ταυτίστηκε με τον Κεϋνσιανισμό και γενικά τα χρυσά χρόνια του καπιταλισμού της ευημερίας, την μαζική κατανάλωση και τον εμπεδωμένο φιλελευθερισμό

Όπως και άλλα κομμάτια της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας έφτασε στα όρια του την δεκαετία του 70 και του 80

Από τότε εντάσσεται ο όρος μέτα-φορντισμός ο οποίος δίνει έμφαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής και αμφισβητεί την συνεχή αύξηση της παραγωγής

Ποιότητα, διαφοροποίηση με βάση εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά

Benetton, εταιρίες ρουχισμού γενικά

Στην παραγωγή αρχίζει η κάθετη οργάνωση της παραγωγής σε άλλες χώρες

Μετεξέλιξη του μετα-φορντισμού αποτελεί η παραγωγή στην βάση της ‘just-in-time’ δομής

Η παραγωγή του προϊόντος και άρα και η αγορά των πρώτων υλών πρέπει να γίνεται όταν προκύπτει η ζήτηση για αυτά και όχι να παράγονται μαζικά και να προωθούνται μέσω μάρκετινγκ

Η έμφαση δίνεται στην συνεχή βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών στην βάση συνεχούς ανατροφοδότησης

Εξειδικευμένο προσωπικό

Μείωση κόστους

Ευέλικτη εξειδίκευση

Offshoring- Outsourcing

Η κατάρρευση των ΚΑΕ και η ένταξη Κίνας, Ινδίας και άλλων χωρών χαμηλού κόστους στις διεθνείς αλυσίδες αξίας είχαν ως αποτέλεσμα το πέρασμα σε διαδικασίες Offshoring

Δηλαδή μετακίνηση μέρους της παραγωγής μιας μεγάλης επιχείρησης στο εξωτερικό

Outsourcing είναι η ενδιάμεση προμήθεια πρώτων υλών ή και κατασκευασμένων κομματιών της παραγωγής από εξειδικευμένους παραγωγούς στο εξωτερικό

Οι ενδιάμεσες αυτές εταιρίες παράγουν για λογαριασμό μιας ή περισσότερων μεγάλων παραγωγικών μονάδων

Φασόν

Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις των δυναμικών της παγκόσμιας παραγωγής στα τελευταία 30 χρόνια έχουν συμβάλλει στην διαμόρφωση μοτίβων σημαντικών αναπτυξιακών διαφορών Κέντρου-Περιφέρειας

**Διεθνής ανάπτυξη**

Η διεθνής ανάπτυξη γίνεται κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από τα οικονομικά

Αποδέχεται τον ορισμό του ΑΕΠ ως ένα μόνο δείκτη οικονομικής ευημερίας

Αν όμως χρησιμοποιήσουμε μόνο το ΑΕΠ βλέπουμε ότι περίπου 1,2 δις άνθρωποι διαβιούν με κάτω από 1 δολλάριο την ημέρα

Αυτοί είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που λέμε Βόρειος Νότος

Συνεπώς η ΔΠΟ δίνει πρώτα από όλα έμφαση στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου εκτός από τον πλούτο αυτόν καθ’ εαυτόν

Δίνει όμως έμφαση και σε ποιοτικές διαστάσεις της ανάπτυξης δηλαδή κατά πόσο αυτή συνοδεύεται από τεχνολογικές καινοτομίες, ουσιαστική βελτίωση της ευημερίας των εθνικών πληθυσμών, κατά πόσο η ανάπτυξη που επιτυγχάνεται είναι βιώσιμη τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά, δηλαδή μακροπρόθεσμη

Ο όρος οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποιείται για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Οικονομική μεγέθυνση για τις ήδη ανεπτυγμένες

Προκειμένου να αποτυπωθούν οι επιπλέον διαστάσεις της ανάπτυξης όπως ορίζεται από την ΔΠΟ αξιοποιούνται και εναλλακτικοί δείκτες εκτός από το ΑΕΠ

Βασικός είναι ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης ο οποίος ενσωματώνει παραμέτρους όπως το προσδόκιμο ζωής και ο μέσος όρος ηλικιών των χωρών

Επίπεδα συμμετοχής στην εκπαίδευση, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και διαθεσιμότητας τους στον ευρύ πληθυσμό

Γενικότερα το βιοτικό επίπεδο

Διαγεννεακές μεταβιβάσεις που επηρρεάζουν τον ατομικό πλούτο και αναπαράγουν ταξικές και κοινωνικές ανισότητες

Γενικότερα η έννοια της ανισότητας όπως καταγράφεται μέσω του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αλλά και άλλοι δείκτες όπως ο δείκτης Gini co-efficient επίσης αποτελούν σημαντικές αλλαγές του πως καταγράφεται η έννοια της ανάπτυξης από την ΔΠΟ συγκριτικά με τα οικονομικά

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ειδικά αποτελεί τον περισσότερο αξιόπιστο δείκτη για να καταγραφεί το πραγματικό επίπεδο πλούτου μιας χώρας

Φτώχεια σημαίνει στέρηση όσων είναι αναγκαία για να μείνει κάποιος στη ζωή (όπως η τροφή, πρώτες ύλες, στέγη και ένδυση).

Υπό την έννοια αυτή, η φτώχεια είναι σχεδόν απούσα από τον ανεπτυγμένο κόσμο (ΗΠΑ, Καναδά, Βρετανία κ.λπ.), αφού ακόμα και τα φτωχότερα στρώματα στις κοινωνίες αυτές ζουν καλύτερα από μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η φτώχεια διακρίνεται σε απόλυτη και σχετική.

• Σύμφωνα με την έννοια της σχετικής φτώχειας, οι φτωχοί και όχι

οι άποροι είναι οι λιγότερο ευημερούντες.

• Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη

(ΟΟΣΑ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν μια «γραμμή που

ορίζει τη φτώχεια», η οποία βασίζεται σε ένα όριο σχετικής

φτώχειας που ορίζεται στο 50% του εισοδήματος του μέσου

νοικοκυριού της κοινωνίας

Έτσι, οι άνθρωποι θεωρούνται φτωχοί αν το εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το 50% του

εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού μιας ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ενώ η σχετική φτώχεια είναι μια υποκειμενική εκτίμηση, η οποία βασίζεται σε αισθήματα

στέρησης και μειονεξίας, που απορρέουν από το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και την

υπόλοιπη κοινωνία, η απόλυτη φτώχεια μπορεί να οριστεί με αντικειμενικά κριτήρια:

• Η Παγκόσμια Τράπεζα τοποθετεί το όριο απόλυτης ένδειας στο 1 δολάριο την ημέρα,

υπολογισμένο με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (διεθνούς δολαρίου).

• Το 2004, η Παγκόσμια Τράπεζα αύξησε το όριο της απόλυτης ένδειας στα 1,25 δολάρια την

ημέρα. Σύμφωνα με αυτό το όριο, υπολόγισε ότι το 2004 περίπου 1,4 δισεκατομμύρια

άνθρωποι διαβιούσαν κάτω από το διεθνές όριο της φτώχειας.

• Κάποιοι αναλυτές ανεβάζουν το όριο στα 2 ή 2,5 δολάρια την ημέρα. Με βάση αυτά τα

όρια ο αριθμός των φτωχών εκτοξεύεται στα 3,14 δισεκατομμύρια (ή στο 49% του

παγκόσμιου πληθυσμού

Η φτώχεια δεν συνίσταται μόνο στην απουσία πόρων αλλά και στις περιορισμένες ευκαιρίες και στην

απουσία «θετικής ελευθερίας», δηλαδή την ελευθερία να γίνει ένα άτομο κάτι ή να κάνει κάτι

(αυτοπραγμάτωση).

Έτσι, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην έννοια της «ανθρώπινης ανάπτυξης», η οποία και αποτυπώνεται στις

ετήσιες Εκθέσεις για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του ΟΗΕ.