УДК 331.556.4

**КАЛІНІН Владислав Валерійович,
аспірант**

**Маріупольський державний університет (м. Київ)**vlad\_kalinin@ukr.net

<http://orcad.org/0000-0002-0797-8680>

**ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ПОСТВОЄННОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ**

Однією з провідних характеристик розвитку сучасної світогосподарської системи є формування глобального ринку праці і включення країн до системи міжнародних трудоресурсних переміщень. Міграція все більше виступає як передумова глобалізаційних зрушень і розвитку окремих країн і регіонів.

Одночасно трудова міграція не тільки скорочує пропозицію робочої сили на внутрішньому ринку праці країн походження, а й знижує її якість, що становить особливу загрозу для соціально-економічного прогресу держав та сталого розвитку їх суспільств [1].

На сьогодні до процесів міжнародної міграції залучено практично всі країни світу. Суперечності та проблеми, породжені міжнародною міграцією, як у країнах походження мігрантів, так і в країнах призначення, а також масштаби зрушень у світовому співтоваристві, спричинених міграцією, викликають необхідність застосування наукового підходу до опрацювання питань регулювання міжнародних міграційних переміщень.

Чинники, що вплинули на актуалізацію проблеми міжнародної міграції в Україні, мають як сучасний, так і ретроспективний характер:

* лібералізація міграційного режиму зі здобуттям незалежності;
* значний приплив біженців в результаті міжетнічних конфліктів на пострадянському просторі після розпаду СРСР;
* відкритість України для зовнішнього світу за відсутності дієвих механізмів протидії нелегальній міграції;
* активізація зовнішньої економічної (трудової) міграції, особливо впродовж 2014-2021рр. (табл. 1);
* військова агресія з боку рф і викликаний нею відтік населення за кордон.

**Таблиця 1**

**Динаміка міграційного руху населення в Україні у 2014-2021 рр., осіб** [3]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Роки* | *Усі потоки* | *У т.ч. міждержавна міграція* |
| *кількість прибулих* | *кількість вибулих*  | *міграційний приріст (скорочення)* | *кількість прибулих* | *кількість вибулих* | *міграційний приріст (скорочення)*  |
| 2014\* | 542 506 | 519 914 | 22 592  | 42 698  | 21 599 | 21 099 |
| 2015\* | 533 278 | 519 045 | 14 233 | 30 659 | 21 409 | 9 250 |
| 2016\*  | 256 808 | 246 188 | 10 620 | 14 311 | 6 465 | 7 846 |
| 2017\*  | 442 287 | 430 290 | 11 997 | 28 360 | 20 234 | 8 126 |
| 2018\* | 629 276 | 610 687 | 18 589 | 39 307  | 24 252 | 15 055 |
| 2019\* | 576 032 | 554 520 | 21 512 | 45 011 | 26 789 | 18 222 |
| 2020\* | 435 280 | 425 964 | 9 316 | 26 361 | 10 121 | 7 240 |
| 2021\* | 476 925 | 455 664 | 21 261 | 41 724 | 22 587 | 19 137 |

 \* - без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

На даний момент особливої уваги потребує питання подолання наслідків повномасштабної агресії. Враховуючи обсяги завданих Україні втрат, які на сьогодні оцінюються на рівні 400 млрд. дол. США і які до кінця війни можуть становити 500 млрд. дол. США, як нагальне постає завдання поствоєнного відновлення держави і відповідного трудоресурсного забезпечення. В той же час, за даними консенсус-прогнозу Єврокомісії, за умови оптимістичного сценарію, зменшення населення України до 2052 р. очікується на рівні 21%, за умови песимістичного – 31% [2].

Крім того, за оцінками Центру економічного відновлення, втрати ВВП від неповернення українців, які виїхали за кордон, можуть становити 113 млрд. дол. США за 10 років (у цінах 2021р.), а за відсутності системної державної політики повернення вимушених мігрантів робоча сила до 2032 р. становитиме 14,4 млн. при потребі економіки для забезпечення поствоєнної відбудови на рівні 17,5-18,9 млн. осіб [2].

Потенційний дефіцит робочої сили в державі на рівні 3,1-4,5 млн. осіб неможливо подолати виключно за рахунок внутрішніх трудових ресурсів країни, що виводить на перший план завдання залучення трудових іммігрантів.

Загалом вирішення завдання трудоресурсного забезпечення поствоєнного відновлення країни має включати такі напрями *державної міграційної політики:*

* утримання та розвиток наявного трудового потенціалу в країні, особливо молоді;
* повернення українців (вимішених переселенців) із-за кордону;
* залучення іноземної робочої сили.

Відповідно *концепція регулювання міграційних процесів в Україні* повинна передбачати проведення селективної імміграційної політики з метою забезпечення економічного розвитку держави і має надати відповіді на такі питання:

1. на які масштаби імміграції необхідно орієнтуватися в коротко-, середньостроковій і довгостроковій перспективі;
2. чи має держава регулювати розподіл іммігрантів по території країни (з використанням яких економічних стимулів і адміністративних обмежень);
3. якою має бути система критеріїв відбору іммігрантів в рамках селективного підходу (пріоритетні країни, ключові критерії відбору);
4. які механізми будуть задіяні для інтеграції іммігрантів до приймаючих громад.

При цьому базовими напрямами повернення вимушених переселенців мають стати такі:

* встановлення дієвої комунікації з українцями за кордоном;
* забезпечення базових передумов повернення – житло, робочі місця, гідний рівень заробітної плати, освіта, медицина;
* забезпечення фінансово-економічних передумов повернення – грантові програми, стимулювання започаткування власної справи, сприятливий бізнес-клімат тощо.

**Список літератури:**

1. Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Міграційні процеси у контексті глобалізації світової економіки. *Економіка та суспільство.* 2022. Випуск № 40. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1484>
2. Скільки може коштувати Україні неповернення вимушених мігрантів. *Економічна правда.* 14 липня 2023. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/07/14/702210/>