**АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЩОДО ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (В ПЕРІОД 2007-2019 РР.)**

**Корчинська Ж.М.**

старший викладач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Ужгородського національного університету

Територія Великоберезнянського району займає площу близько 810 км2. Щільність населення району в 2018 році становила 32,4 осіб/км2 (26258 осіб/810 км2). Це найнижча густота населення серед усіх районів Закарпатської області. Це пов’язано з географічним положенням, гірським рельєфом, кліматичними умовами, гідрографічною мережею, великою часткою природно-заповідних територій (понад 48,5%), соціально-економічними проблемами Великоберезнянського району та ін. Середня щільність населення Закарпаття є вищою в три рази, ніж по району (98,5 осіб/км2) [1, С. 14].

Відповідно до статистичних даних Головного управління статистики у Закарпатській області станом на 1 січня 2020 року чисельність наявного населення Великоберезнянського району складає 26060 осіб, постійного – 26268 осіб [2]. Це 2,1 % населення області.

Розглядаючи чисельність наявного населення по містах і районах станом на 1 січня 2020 року, можна спостерігати, що Тячівський район займає перше місце (175 тис. осіб) в Закарпатській області, а Воловецький – останнє 13 місце (23,7 тис. осіб). Щодо Великоберезнянського району, то він займає передостанню позицію (26 060 осіб) [2]. Хоча за площею він займає восьме місце [1, С. 14]. Це пов’язано із вищеперерахованими причинами.

Станом на 1 січня 2019 року серед постійного населення Великоберезнянського району 7456 осіб є міським (28 %), 19010 осіб – сільським (72 %). Міське населення складає жителі районного центру – смт. Великий Березний. Сільське – 31 населений пункт [1, С. 13, 15]. В Закарпатській області також переважає сільське населення (63,2 %).

*Рис. 1.* ***Динаміка чисельності наявного населення Великоберезнянського району Закарпатської області в період 2007-2019 рр****. (побудовано автором за даними [2, 3, 4]).*

Аналізуючи рис. 1, видно, що за період 2007-2019 рр., чисельність наявного населення Великоберезнянського району постійно коливається і має вигляд циклу. Максимальний показник спостерігався у 2007 році. Тенденція спаду чисельності населення наявна в період 2007-2011 рр. Далі зростання у період 2012-2014 рр. Є сталою протягом трьох років 2014-2016 рр. Але у 2016-2019 рр. спостерігається негативна тенденція скорочення чисельності наявного населення в районі з 26,6 до 26,2 тис. осіб [2, 3, 4].

*Рис. 2.* ***Динаміка чисельності постійного населення Великоберезнянського району Закарпатської області в період 2007-2019 рр.*** *(побудовано автором за даними [2, 3, 4]).*

З рис. 2. видно, що чисельність постійного населення Великоберезнянського району за період 2007-2019 років мала такі ж тенденції, як і з наявним населенням. З 2016 по 2019 рр. спостерігається різке скорочення постійного населення району [2, 3, 4]. Це пов’язано зі зменшенням народжуваності, природного приросту та зростанням міграції, смертності населення в районі.

Отже, за 13 досліджуваних автором років (2007-2019 рр.) середньорічна чисельність наявного населення району зменшилось на 0,6 тис. осіб (26,8 до 26,2 тис. осіб), постійно проживаючого – також на 0,6 тис осіб (з 27 до 26,4 тис. осіб) [2, 3, 4].

*Рис. 3.* ***Статево-вікова структура населення Великоберезнянського району***

***(станом на 1 січня 2019 року)*** *(побудовано автором за даними [1, С. 34]).*

З рис. 3. видно, що у Великоберезнянському районі чоловіче населення переважає жіноче у вікових групах до 20 років, а також з 30 по 49 років. Жінки переважають у вікових групах з 20 по 29 років, а також старше 50 років. Особливо виділяється вікова категорія 70 і старше років, в якому жіноче населення переважає більше, ніж у 2 рази чоловіче. Причиною є довша тривалість життя у жінок і більша смертність серед чоловіків [1, С. 34].

Щодо статевого складку населення, то у Великоберезнянському районі, як і в Закарпатській області, чисельність жінок переважає чисельність чоловіків. Станом на 1 січня 2019 року чисельність жінок у Великоберезнянському районі становила 13 679 осіб (52%), чоловіків – 12 787 осіб (48%) [1, С. 16]. Це частково впливає на шлюбність і розлучуваність у районі.

Відповідно до статистичних даних Головного управління статистики у Закарпатській області вікова структура населення Великоберезнянському районі станом на 1 січня 2019 року виглядала наступним чином:

* діти (до 15 років) складали 5 561 осіб (21 %);
* працездатне населення складали близько 15 688 осіб (59 %);
* люди похилого віку (60 років і старше) –5 217 осіб (20 %) [1, С. 34].

Така вікова структура населення в районі говорить про демографічну проблему “старіння нації”. Частка працездатного населення є нижчою, порівняно з іншими районами області. Частка людей похилого віку зростає і наближається до частки дітей. Це є ознаками тенденції старіння нації в районі, які спостерігаються Закарпатській області та Україні загалом [1, С. 34].

Статево-вікова структура населення впливає на шлюбність і розлучуваність у районі.

*Рис. 4.* ***Шлюбність і розлучуваність по Великоберезнянському району***

*(побудовано автором за даними [2, 3, 4]).*

З Рис. 4. видно, що найбільша кількість шлюбів і розлучень за досліджуваний період були у 2007 році – 1648 і 360 відповідно. Шлюбність і розлучуваність населення району були приблизно однаковими в 2007-2010 рр. В 2011 році шлюбність зросла і склала 1480, а розлучуваність почала скорочуватися до 89. З 2011 по 2017 рр. спостерігається тенденція постійного скорочення шлюбів і розлучень у районі. Кількість розлучень зменшилася майже у 10 раз, порівнюючи 2007 і 2016-2017 рр. (360 і 38, 34 відповідно). Відсоток розлучень відносно укладених шлюбів 21,8% і 3% у ці роки.

*Таблиця 1.*

**Динаміка народжуваності, смертності та природного приросту населення Великоберезнянського району (2007 - 2019 рр.)** (складено автором за даними[2, 3, 4]).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роки | Кількістьнароджених, осіб | Кількістьпомерлих, осіб | Природнийприріст,осіб |
| 2007 | 320 | 548 | - 228 |
| 2008 | 343 | 500 | - 157 |
| 2009 | 406 | 437 | - 31 |
| 2010 | 392 | 454 | - 62 |
| 2011 | 376 | 412 | - 36 |
| 2012 | 383 | 391 | - 8 |
| 2013 | 384 | 395 | - 11 |
| 2014 | 423 | 410 | 13 |
| 2015 | 388 | 385 | 3 |
| 2016 | 347 | 389 | - 42 |
| 2017 | 327 | 393 | - 66 |
| 2018 | 306 | 417 | - 111 |
| 2019 | 317 | 426 | - 109 |

**Народжуваність** населення у Великоберезнянському районі у 2018 році становила 306 особи, з яких: 149 хлопчиків і 157 дівчат. Тобто на 100 дівчат припадає 95 хлопчиків. Це є одним із низьких показників серед районів області. Останнє місце займає Воловецький район з показником 89. В більшості районів області переважають при народженні хлопчики, крім чотирьох (гірських) районів [1, с. 43]. Кількість живо народжених у 2019 році в районі становила 317 осіб [2].

*Рис. 5.* ***Динаміка народжуваності по Великоберезнянському району***

***(в період 2007-2019 рр.)*** *(побудовано автором за даними [2, 3, 4]).*

Аналізуючи рис. 5., видно, що народжуваність населення у Великоберезнянському районі за період 2007-2009 рр. зростала. Це пов’язано із демографічною політикою держави і наданням фінансової допомоги матерям при народженні дитини з 2007 року. Але фінансова криза 2009 року сприяла зменшенню народжуваності в районі в наступні 2009-2011 рр. Різке зростання народжуваності спостерігалося у 2014 році, що було максимальним за досліджуваний період. Причиною була краща фінансова забезпеченість і стабільність у державі. Але в період 2015-2018 рр. спостерігається різке скорочення народжуваності в районі з 423 до 306 осіб. У 2019 році народжуваність зросла до 317 осіб, що є позитивним явищем останніх п’яти років [2, 3, 4].

Головними причинами зменшення народжуваності є небажання сімей заводити 2 і більше дітей. В основі яких є фінансово-економічні причини, а саме: забезпечення дітей у майбутньому житті всіма необхідними потребами, а також виїзд за кордон жінок дітородного віку та ін. В районі проходить кордон з Польщею і Словаччиною. У м. Чоп знаходиться кордон з Угорщиною. Всі 3 держави є членами ЄС, що сприяє трудовій міграції.

Кількість дітей, народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі у Великоберезнянському районі у 2018 році складала 109 осіб. Це складає 34,4% від усіх народжених. Це є дуже високий відсоток, порівняно з іншими районами області. Виходить, що кожна третя дитина народжується поза шлюбом. Цікавим є те, що 78 осіб (71,5%) народилося у міських поселеннях і 31 – у сільських [1, с. 46]. Адже міське населення складає тільки 28% усього населення району. Причинами може бути переважання жінок у віці 20-30 років, тимчасова відсутність чоловіків у районі та ін.

**Смертність** є другим показником відтворення населення. Тому є важливим для вивчення демографічної ситуації району.

*Рис. 6.* ***Динаміка смертності по Великоберезнянському району (в період 2007-2019 рр****.) (побудовано автором за даними [2, 3, 4]).*

Смертність населення по Великоберезнянськом району була найвищою у досліджуваний період у 2007 році і становила 548 осіб. В 2007-2009 рр. спостерігається спад до 437 осіб (на 109 осіб). У 2010 зросла до 454 і була максимальним показником за останні 10 років. у 2010-2012 – спад смертності в районі. Виділяється також 2014 рік і збільшення смертності. В останні ж 5 років (2015-2019 рр.) спостерігається негативна тенденція зростання смертності населення в районі з 385 до 426 осіб [2, 3, 4]. Це пов’язано із погіршенням рівня життя населення району.

Основними причинами смертності за 2018 рік населення по Великоберезнянському районубули:

- хвороби системи кровообігу (904 осіб – 66 %);

- новоутворення (209 осіб – 15 %);

- органів травлення (125 ос. – 9 %);

- зовнішні причини смертності (72 осіб – 5 %);

- органів дихання (57 осіб – 4 %)

- деяких інфекційних та паразитарних хвороб (15 осіб – 1%) [1, с. 48].

*Рис. 7.* ***Динаміка смертності дітей у віці до 1 року у Великоберезнянському районі***

*(в період 2001-2018 рр.) (побудовано автором за даними [2, 3, 4]).*

Найжахливішою є смертність дітей у віці до 1 року. Як видно з рисунку смертність немовлят у районі є досить строкатою, але переважно високою. Максимальні показники спостерігаються у 2005 році у першому десятиліття дослідження і у 2010 році у другому, коли кількість смертей немовлят становила 27,8 і 30,3 проміле (на 1000 народжених живими) відповідно. Найменшим коефіцієнт смертності немовлят в досліджуваний період був у 2002 і в 2012, 2015 рр. В 2012-2017 рр. смертність немовлят в районі порівняно була низькою. Але у 2018 році знову збільшилася до 15,7 проміле.

*Рис. 8.* ***Динаміка природного приросту населення по Великоберезнянському району в період 2007-2019 рр.*** *(побудовано за даними [2, 3, 4]).*

Природний приріст населення Великоберезнянського району з 2009 по 2013 роки був від’ємним. У 2014-2015 рр. ситуація в районі покращилася і природний приріст спостерігався додатний. Це було пов’язано зі збільшенням народжуваності і зменшенням смертності. Але з 2016 по 2019 роки спостерігається негативна тенденція зменшення народжуваності та збільшення смертності населення в районі. В результаті природний приріст населення знову стає від’ємний. У 2019 році народжуваність становила 317, смертність – 426, природний приріст населення – відповідно -109 [2].

Природний приріст населення Великоберезнянського району особливо відрізняється від аналогічних показників інших районів області. У більшості він має вигляд випуклого графіку. Це є унікальним явищем. Виходить, що негативні демографічні явища, які спостерігалися в Україні, також відбувалися у Великоберезнянському районі раніше, ніж у Закарпатській області. Адже природний приріст області був додатним 11 років (2006 – 2016 рр.), а від’ємним став тільки з 2017 по 2019 роки. У 2017 р. додатний природний приріст був у чотирьох районах області, а у 2018 р. – тільки у трьох, а у 2019 р. – у жодному [2].

Великою демографічною проблемою Великоберезнянського району є міграція. Останні роки, особливо 2017-2019 рр., сальдо міграції в районі є від’ємним. Найбільш поширеними є маятникова (в межах області) і трудова (міждержавна) міграція – за межі держави. Великі потоки населення з району прямують до обласного центру – м. Ужгорода, який знаходиться на відстані 30 км. Цьому сприяє як автомобільне, так і залізничне сполучення. Головними причинами міграцій є соціально-економічні (низькі заробітні плати, високий рівень безробіття і т.д.), а також географічне положення, природні умови та відносна бідність природних ресурсів у районі, близькість кордону до сусідніх держав Польщі, Словаччини та Угорщини, які є членами ЄС.

Проаналізувавши демографічні показники у Великоберезнянському районі Закарпатської області протягом 2007-2019 рр., можна сказати, що народжуваність і природний приріст населення в районі зменшується, а смертність і міграція – зростає. В результаті негативних демографічних тенденцій у Великоберезнянському районі спостерігається скорочення чисельності населення і “відмирання” населених пунктів. Причинами є географічне положення і ПРП району, соціально-економічна ситуація, низький рівень життя населення, безробіття, міграція.

Список літератури:

* 1. Головне управління статистики у Закарпатській області. Закарпаття у демографічному вимірі у 2018 році. Статистичний збірник, Ужгород, 2019, 87 с.
	2. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистична інформація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/index.html>
	3. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2007 рік. –– Ужгород, 2008. – С. 356-381.
	4. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2008 рік. –– Ужгород, 2009. – С. 342-367.