**УДК 314.7 (477)**

**Воскобойник Василь Володимирович,**

**Президент Всеукраїнської асоціації компаній
з міжнародного працевлаштування, м. Київ,**

**E-mail:** **vvv@ampua.org****,**

**ORCID 0009-0002-7703-9360**

**ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД**

Широкомасштабна війна рф проти України та тривалі воєнні дії мають наслідками загибель і травмування великої кількості людей в різних регіонах країни, масові руйнування цивільних об’єктів, знищення або порушення функціонування багатьох об’єктів критичної інфраструктури тощо. Одними з найбільш значущих наслідків для економіки країни є масштабна міграція: за офіційними даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), від початку війни за кордон виїхали понад 6,2 млн українців, із них понад 5,8 млн опинилися у Європі [5]. Оскільки серед усіх українських біженців за кордоном майже половина – це жінки 18-59 років (близько 44%) та неповнолітні (35%), в Україні значною мірою змінилась статево-вікова структура населення.

Відповідно до даних звіту Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 мільйона осіб, серед них:

* 64,6% людей віком від 15 до 64 років;
* 20,2% людей віком понад 65 років;
* 15,2% громадян віком до 14 років [1].

Наявні зміни впливають на соціально-економічну сферу, обороноздатність країни, її позиціонування у світі та призводять до наслідків, що впливатимуть на українські реалії в середньо- та довгостроковій перспективі. Спричинена російською агресією закордонна міграція українців вимагає експертної та наукової рефлексії, без цього неможливе розроблення дієвих стратегій та державної політики в різних сферах [2, c. 6].

На сьогоднішній день серед основних видів міграції населення, які спостерігаються в України, доцільно виокремити наступні:

* міграція за кордон (біженців з України зафіксовано: в Європі – 5828 тис. ос., за межами Європи – 369,2 тис. ос. [[5](https://data.unhcr.org/en/situations/Ukraine)]);
* внутрішні переміщення всередині країни (за даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), внутрішньо переміщеними особами в Україні є 5,1 млн осіб) [4];
* незаконне вивезення українських громадян до РФ (за даними УВКБ ООН, до рф було переміщено 2,9 млн. громадян України [5]).
* імміграція до України (згідно з розрахунками демографів Україну очікує подальше скорочення загальної чисельності населення, зростання у його структурі частки етнічних українців та зменшення частки росіян, збільшення кількості кримських татар, а також збільшення частки мігрантів з Північного та Південного Кавказу, країн Азії, Африки [2, c. 5]. Станом на 30 березня 2022 р., в Україні на обліку перебувало 304 752 іммігрантів; 170 144 – іноземців та осіб без громадянства (тимчасові) [[3](https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2023_3.pdf)]).

Таким чином, у поствоєнний період Україна стикатиметься з численними викликами та завданнями, пов’язаними з відновленням економіки, розвитком суспільства та забезпеченням стабільності життя. В цьому контексті державна міграційна політика має важливе значення, оскільки саме міграційні процеси можуть впливати на різні аспекти життя, зокрема на соціальний, економічний та культурний розвиток країни.

Пріоритетними напрямами державної міграційної політики України в поствоєнний період мають бути наступні:

реінтеграція переміщених осіб: формування програм та заходів щодо успішної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та повернення вимушених переселенців;

трудова міграція: розробка політики щодо трудової міграції, включаючи сприяння роботодавцям та мігрантам у виборі легальних шляхів працевлаштування;

протидія незаконній міграції: розвиток ефективних механізмів попередження та боротьби з незаконною міграцією, зокрема зміцнення прикордонного контролю та поглиблення співпраці з іншими країнами;

інтеграція іноземців: розвиток програм та заходів, спрямованих на виважене залучення іноземців до українського суспільства, включаючи мовну адаптацію й освіту;

захист прав мігрантів: забезпечення адекватного захисту прав та гідності мігрантів, включаючи права на роботу, освіту, медичну допомогу, справедливий суд;

соціальна адаптація: розробка та впровадження програм і заходів для соціальної адаптації мігрантів та їх сімей, зокрема забезпечення доступу до житла, освіти та медичних послуг;

зменшення відтоку інтелектуальних ресурсів: впровадження заходів щодо збереження висококваліфікованих і талановитих працівників;

міжнародна співпраця: розвиток співпраці з іншими країнами та міжнародними організаціями щодо обміну досвідом, розробки спільних програм і підходів до міграційної політики;

посилення мобільності: сприяння мобільності працівників, науковців та студентів, що сприятиме обміну знаннями та досвідом і сприяє розвитку країни;

студентська міграція: забезпечення гідних умов для іноземних студентів, які навчаються в Україні, з метою збільшення привабливості країни для міжнародної освіти.

Беззаперечно, цей перелік не є вичерпним, напрями мають бути узгоджені зі значною кількістю внутрішніх та зовнішніх чинників. Однак вже сьогодні важливо сформувати стратегічне бачення, розпочати впровадження та реалізацію окремих пріоритетів державної міграційної політики України.

**Список літератури:**

1. United Nations Population Fund: World Population Dashboard Ukraine. URL: <https://www.unfpa.org/data/world-population/UA> (дата звернення: 21.09.2023).
2. Вплив міграції на соціально-економічну ситуацію в Україні : аналіт. доп. / [В. Потапенко, А. Головка, О. Валевський та ін.] ; за ред. В. Потапенка. Київ : НІСД, 2023. 33 c. URL: <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.01> (дата звернення: 21.09.2023).
3. Державна міграційна служба України. Статистичні дані за 3 місяці 2023 року. URL: <https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2023_3.pdf> (дата звернення: 21.09.2023).
4. Міжнародна організація з міграції в Україні. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/dani-ta-resursy> (дата звернення: 21.09.2023).
5. Портал оперативних даних біженців УВКБ ООН: ситуація з біженцями в Україні. URL: <https://data.unhcr.org/en/situations/Ukraine> (дата звернення: 21.09.2023).