*Сліжевський Андрій*

*ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія Управління Персоналом»*

**ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ, ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ДОМУ**

*Ключові Слова: міграція, еміграція, метод,* *репатріант, Україна.*

*Keywords: migration, emigration, method, repatriate, Ukraine.*

**Міграція з незалежної України триває з моменту отримання незалежності**. Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, Україна стала свідком трьох значущих хвиль міграції, під час кожної з яких велика кількість громадян покинули країну.

Перша хвиля міграції відбулася після набуття Україною незалежності, коли залізний занавіс впав, дозволивши українцям виїжджати до країн заходу.[1]

Друга хвиля міграції виникла внаслідок Революції Гідності та економічних труднощів, що спричинили збільшення міграції.[2]

Остання, третя хвиля міграції, продовжує тривати і має свої корені з конфлікту на сході України, розпочатого неоімперським режимом на Росії, продовжаного з новим виявленням війни у 2022 році.[3] Кожна з цих хвиль має свої особливі причини та наслідки, і дослідження цих явищ допомагає краще розуміти вплив міграції на Україну та її суспільство, а також вдосконалювати політику повернення українців до України.

У 1991 році міграція мала більше політичний характер. Прикладом є масовий виїзд євреїв з України у перші роки незалежності, приблизно 48 000 тисяч етнічних євреїв переїхали до Ізраїлю.[4] Також важливо вказати, що неотримання об'єктивних гарантій стабільності та відсутність захисту прав власності, а також бажання об'єднатися з родичами в інших країнах, могли бути важливими факторами для рішення багатьох громадян покинути Україну.

Масштаб міграції під час першої хвилі був вражаючим. Станом на 1994 рік за межами України проживало 16 мільйонів українців. [5] Проте Україна не була єдиною, яка зіткнулася з міграційним кризисом; всі пострадянські держави мали тенденцію до зменшення населення.

Друга хвиля міграції з України, яка в основному мала економічний характер, є суттєвою в історії країни та вплинула на її розвиток і соціальну динаміку. Після Революції Гідності та підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стало можливим введення безвізового режиму, що спростило виїзд громадян України за кордон без надмірної бюрократії. Посилення економічних труднощів та розвиненіший стан західних країн спонукали багатьох українців до пошуку заробітку за кордоном, і в результаті виник поняття "заробітчан". За даними на 2021 рік, кількість трудових мігрантів сягнула 1 мільйон 167 тисяч осіб, що становить зростання на 11% порівняно з 2019 роком. Починаючи з 2014 року, кожен рік кількість трудових мігрантів збільшувалася. [6]

Третя хвиля міграції в Україні виникла внаслідок військової агресії Росії проти України, включаючи окупацію Донецької та Луганської областей. Під впливом цих подій близько 4.4 мільйонів українців опинулися в складній ситуації, знаходячись між двома державами, і вони стали стикатися з серйозними рішеннями щодо міграції. [7] У той час вибір став неоднозначним, оскільки Росія мала економічну привабливість, і пропаганда сприяла не на користь України. Велика кількість українців обрала міграцію до Росії. Значуща частина інформації про кількість мігрантів була прихована, і були використані методи пропаганди.

Анексія Криму Росією призвела до серйозних гуманітарних проблем, включаючи важливі порушення прав людини та депортацію кримських татар. Зважаючи на те, що чисельність населення Криму становила приблизно 2,4 мільйона осіб, значна частина цього населення була піддана примусовим заходам, спрямованим на зміну їхнього громадянства. [8] Крім того, проукраїнське населення Криму було змушене покинути окуповану територію і зазнало примусового переселення.

Після початку повномасштабної війни між Росією і Україною в 2022 році сталася найбільша еміграція до західних держав. Майже вся Донецька, Луганська, Херсонська, Запоріжська, Харківська області стали вимушені мігрувати до західних держав. Подібні міграційні процеси відбулися й в інших областях України. [9] За даними Організації Об'єднаних Націй, кількість українських мігрантів, які перебувають за кордоном, становила 6,2 мільйона на кінець вересня 2023 року. [3] Ці явища мають важливе значення для подальших досліджень та розуміння впливу військового конфлікту на міграцію та гуманітарну ситуацію в Україні.

Розуміючи причини міграції з України в різні періоди історії, можна зробити висновки та розробити політику репатріації українців. Важливо враховувати різноманітні фактори, які спонукали українців до міграції на різних етапах, такі як політичні, економічні, соціокультурні та геополітичні.

**На мою думку,** оптимальним методом стимулювання повернення більшості мігрантів є фінансова підтримка. Важливо надавати цю підтримку індивідуально, враховуючи особливості кожної категорії мігрантів, таких як біженці, трудові мігранти, співвітчизники та інші. З цією метою можна розробити індивідуальні програми, які враховують їхні потреби та ситуацію. Далі, важливим кроком є надання підтримки під час процесу повернення. Ця підтримка повинна включати в себе соціальну та економічну допомогу, яка охоплює питання житла, працевлаштування, освіти та медичної допомоги для осіб, які повертаються.

Також можливо розглянути ідею програми надання грантів, наприклад, держава може гарантувати фінансову підтримку для відкриття малих підприємств. Враховуючи виклики, пов'язані з економічною ситуацією в Україні, можливо розглядати можливість спрощення податкового режиму для цих підприємств, але при цьому важливо забезпечити ефективний контроль, щоб уникнути зловживань та недобросовісних практик.

Важливими аспектами є наступне, реінтеграційні програми: розроблення та впровадження програм та заходів з метою успішної реінтеграції репатріантів в українське суспільство, включаючи підтримку в адаптації до нових умов. Психосоціальна підтримка: надання психосоціальної допомоги репатріантам, які можуть зіткнутися з труднощами при поверненні. Інформаційна робота: проведення інформаційних кампаній з метою інформування мігрантів про можливості повернення та підтримку, надану Україною.

Важливим є розуміння та вивчення причин міграції в різні періоди і проведення інформаційної роботи для інформування мігрантів про політику репатріації, яка б підтримувала тих, хто бажає повернутися в Україну.

**Джерела та література**

1. **Дайджест журналу “схід” 2003р**
2. **Чому українці їдуть на заробітки, хоч це може зламати їхнє життя [Архівовано 7 січня 2022 у Wayback Machine.], ВВС, 18 липня 2020 URL:** <https://www.bbc.com/ukrainian/features-53446483>
3. **Кількість мігрантів з України може перевищити 2022 рік, НБУ пов'язує це з опалювальним сезоном, ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА,** 3 ЛИСТОПАДА 2023, URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2023/11/3/706217/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85,%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F>.
4. Лазебник С. Ю. та ін., Зарубіжні українці, Київ: Вид-во «Україна», 1991
5. **" Четверта хвиля " так звана «заробітчанська» — розпочалася у 1990-х роках. Сьогодні можна говорити про початок нової хвилі еміграції уже з незалежної суверенної України. Архів оригіналу за 24 грудня 2014. Процитовано 24 грудня 2014.**
6. **Стало відомо, скільки українців виїхали на заробітки за кордон, Холдингова компанія 1+1, 02.12.21, URL:** <https://www.unian.ua/society/stalo-vidomo-skilki-ukrajinciv-vijihali-na-zarobitki-za-kordon-novini-ukrajini-11629228.html>
7. **Чисельність населення на 1 вересня 2013 року та середня чисельність за січень-серпень 2013 року, архів Ukrstat.**
8. **Звіт: як після анексії порушують права людини в Криму, BBC, 16 березня 2015,URL:**<https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150316_crimea_human_rights_freedom_house_vc>
9. **Скільки українців не повернуться з-за кордону і чим це загрожує Україні, BBC, 5 серпня 2023,** <URL:https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c06e1y0lv80o>
10. **Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, URL:** <https://minre.gov.ua/>
11. **Ясь О.В. Еміграція українського населення [Архівовано 7 березня 2016 у Wayback Machine.] // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — 672 с. : іл. — ISBN 966-00-0610-1.**