Рівненська область належить до групи інвестиційно привабливих регіонів України.

 Привабливість інвестиційного клімату області зумовлена низкою факторів, а саме:

* вигідне географічне положення, розвинута інфраструктура транспорту і зв’язку;
* значний промисловий потенціал Рівненської області і перспективи його розвитку;
* високорозвинутий науково-технічний потенціал;
* кваліфікована робоча сила та управлінський персонал;
* значні запаси природних сировинних ресурсів, в т.ч. – унікальних для держави;
* розвинений агропромисловий комплекс, хар чова та переробна промисловість;
* розвинута ринкова інфраструктура, в т.ч. – банківська мережа;
* забезпечення страхування майно-вих, фінансових та інвестиційних ризиків інвестора у провідних страхових компаніях України та світу;
* наявність власних енергетичних потужностей.

 На території області розвідано понад 615 родовищ різноманітних корисних копалин, з них лише 80 експлуатується.

 З надр Рівненщини видобувається /від загального видобутку в Україні/ близько третини польово-шпатової сировини, 20% крейди, більше 10% каоліну, 5-8% лицювального та будівельного каменю, базальту, цементної сировини, мінеральних вод тощо.

 В останній період визначені перспективи промислових родовищ фосфатної сировини та самородної міді, позитивні ознаки алмазів, дорогоцінного каміння.

 Пріоритетне значення мають проекти розширення раціонального використання понад 100 родовищ будівельного та лицювального каміння, базальтів, бурштину та фосфатів.

 З 35 детально розвіданих родовищ будівельного каменю в даний час розробляється 19. На сході області розвідані 8 родовищ лицювального каменю на доступній для відкритої розробки глибині рожевих та блакитно-сірих гранітів. Можливе збільшення видобутку декоративного каменю – діоритів, діабазів та габроїдів.

 Площа лісового фонду області складає 853 тис. га. в тому числі вкрита лісом – 794 тис. га. загальний запас деревини становить 672,1 тис. га. загальної площі лісового фонду.

 Провідні галузі економіки краю – промислове і сільське господарство. В загальноукраїнському контексті область відзначається виробництвом волокнистих плит, фанери, мінеральних добрив, цементу, бурштину, підприємствами переробки м’ясо-молочної і сільськогосподарської продукції.

 Основними напрямами розвитку сільського господарства є вирощування зерна, картоплі, переробка цукросировини, льону-довгунця, продукції тваринництва. Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 916,2 тис. га.

 На сьогодні для України сільське господарство – ключова галузь, яка

має потужний інвестиційний потенціал.

 В сучасних умовах інтеграції та глобалізації світового господарства

інвестиційні процеси мають ключове значення у становленні та розвитку вітчизняної економіки.

 Інвестиційна діяльність є однією з найважливіших умов стабілізації економіки і переходу до активних відтворювальних процесів. Вона може здійснюватися за рахунок досить широкого кола джерел:

* власних фінансових ресурсів інвестора,
* запозичених і залучених фінансових коштів,
* бюджетних інвестиційних асигнувань,
* безвідплатних і благодійних внесків тощо.

 Але на сучасному етапі економічного розвитку через інфляційні процеси та загальне падіння виробництва ці джерела можуть дати досить обмежені обсяги інвестування, тому актуальним залишається питання пошуку додаткових джерел інвестиційних ресурсів.

 Перед Рівненщиною стоїть завдання залучення в економіку необхідної кількості інвестиційних ресурсів.

 Інвестиції є запорукою економічного розвитку і росту національного доходу території.

 Основними факторами, що негативно впливають на процес іноземного інвестування в регіоні є:

* нестабільність законодавчої бази в державі,
* технічна і технологічна відсталість більшості підприємств, що виробляють неконкурентноспроможну продукцію,
* нерозвиненість регіонального фондового ринку,
* невідпрацьована система надання гарантій повернення коштів інвестору,
* відсутність дієвого механізму захисту інтересів іноземних інвесторів.

 Вирішення на державному та законодавчому рівні питань щодо стимулювання розвитку ринку капіталу та активізації діяльності небанківських фінансових установ (пенсійних фондів, страхових та лізингових компаній), системи страхування інвестиційних ризиків, забезпечення дієвого захисту прав власності іноземних суб’єктів господарювання забезпечать поліпшення умов підприємницької діяльльності та покращання інвестиційного клімату.

 Для активізації розвитку підприємництва в області потрібно:

* введення в дію сучасних технологічних ліній з комплексним використанням місцевих ресурсів;
* впровадження сучасних технологій виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарських ресурсів;
* розвиток соціальної інфраструктури;
* - розвиток сервісних послуг в сфері туризму (готелі, пансіонати, будинки відпочинку);
* впровадження сучасних систем зв’язку та інформаційних технологій;
* вирішення екологічних проблем регіону;
* підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності.

 Першочергові завдання для залучення інвестицій

* Розроблення та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про область, галузі господарського комплексу, підготовка маркетингових та інших цільових досліджень за запитами потенційних інвесторів
* Підготовка інвестиційних проектів і бізнес-планів та подання їх для участі у міжнародних та вітчизняних конкурсах, зокрема щорічному Всеукраїнському конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування
* Розроблення та поширення інформації про область та її інноваційно-інвестиційний потенціал у спеціалізованих виданнях, на веб-сайтах, у торгово-економічних місіях України за кордоном, на виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях, зустрічах з потенційними інвесторами та діловими партнерами
* Проведення презентацій області за кордоном, спрямованих на розвиток експортного потенціалу;
* Сприяння просуванню місцевих товаровиробників на зовнішні ринки; налагодження міжнародної та міжрегіональної кооперації

 Пріоритетним напрямом економічної політики будь-якої держави є інвестиційна політика. Тому такі процеси як залучення іноземземних інвестицій та їхній захист має знаходитись під постійним державним контролем.