**Аналіз народжуваності, смертності та природного приросту населення Іршавського району Закарпатської області за роки незалежності України (1991-2019 рр.)**

**Корчинська Ж.М.**

старший викладач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Ужгородського національного університету

До основних показників відтворення населення відносять: народжуваність, смертність і природний приріст населення.



*Мал. 1.* ***Динаміка народжуваності по Іршавському району (в період 1991-2019 рр.)*** *(побудовано автором за даними [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]).*

Аналізуючи мал. 1., можна наочно побачити, що народжуваність населення в Іршавському районі за період 1991-2001 рр. стрімко скорочувалася з 1908 по 1124 осіб (на 784 ос. всього за 11 років). З 2001-2009 рр. – зростала до 1530 осіб. Цьому сприяла демографічна політика держави у 2007 році у вигляді надання фінансової допомоги матерям при народженні дитини. Але фінансова криза кінця 2008-2009 років сприяла зменшенню народжуваності в районі до 1451 осіб в наступні 2 роки. Зростання народжуваності спостерігалося у 2012 році до 1562 осіб, що було максимальним показником за останні 26 роки. Причиною була покращення соціально-економічної ситуації та рівня життя населення в області. Але в 2013-2019 роки спостерігається знову стрімке скорочення народжуваності в районі з 1555 до 1077 осіб (на 477 осіб). Це є негативним демографічним явищем останніх шести років.

Головними причинами зменшення народжуваності є небажання сімей заводити 2 і більше дітей. В основі яких є фінансово-економічні причини, а саме: низькі заробітні плати, високе безробіття, а також бажання забезпечити дітей у майбутньому всіма необхідними потребами. Це призводить до виїзду за кордон жінок дітородного віку (близькість державного кордону) та ін.

Народжуваність населення у Іршавському районі у 2019 році становила 1077 особи, з яких: 526 хлопчиків і 551 дівчат. Тобто на 100 дівчат припадає 95 хлопчиків. Це є одним із низьких показників серед районів області. Останнє місце займає Хустський район з показником 91. В більшості районів області у 2019 році переважали при народженні хлопчики, окрім трьох сусідніх: Виноградівського, Іршавського і Хустського [1, с. 42].

Кількість дітей, народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі в Іршавському районі у 2019 році складала 133 ос., що становить 12,3% від загальної кількості живонароджених. Виходить, що кожна восьма дитина народжується поза шлюбом. Це низький відсоток, порівняно з іншими районами області. Тільки 5 з 13 районів мають подібні частки (переважно гірські райони, крім Іршавського)[1, с. 44]. Це свідчить про міцність шлюбів, релігійність сімей та ін.

Крім загальної кількості живонароджених осіб важливим є коефіцієнт народжуваності населення. Це демографічний показник відношення кількості народжених за рік на 1 тис. жителів до середньої чисельності всього населення. Використовується для характеристики інтенсивності народжуваності. Щодо Іршавського району, то коефіцієнт народжуваності є низьким (до 16 проміле) і забезпечує просте відтворення населення.



Мал. 2. **Динаміка коефіцієнта народжуваності населення по Іршавському району в 2003-2017 рр.** *(побудовано автором за даними [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]).*

**Смертність** є другим демографічним процесом, що впливає на відтворення населення. Тому є важливим для вивчення демографічної ситуації.



*Мал. 3.* ***Динаміка смертності населення по Іршавському району в період 1991-2019 рр****. (побудовано автором за даними [1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]).*

Динаміка смертності населення в Іршавському району за останні 20 років має вигляд ламаної кривої (див. мал. 3). В період 1991-2001 рр. показник смертності в районі був приблизно однаковим. Виділився 2002 рік, коли смертність стрімко підвищилася, а 2003 р. – знову знизилася. У наступні 2004, 2005, 2007 роки спостерігаються найвищі показники смертності в досліджуваний період. В 2009-2014 рр. спостерігається спад і певна стабільність. У 2015 знову пік і максимум смертності в районі за останні 10 років. В останні ж 4 роки (2016-2019 рр.) спостерігається стабільна тенденція смертності населення в районі, подібна до ситуації 1991-1993 рр.

Коефіцієнт смертності населення – це демографічний показник відношення кількості смертей за рік на 1 тис. жителів до середньої чисельності всього населення. Вимірюються в ‰. Щодо Іршавського району, то коефіцієнт смертності показує ті ж самі тенденції смертності населення в районі, що і загальна кількість смертей за той самий період.



Мал. 4. **Динаміка коефіцієнта смертності населення по Іршавському району в 2003-2017 рр.** *(побудовано автором за даними [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]).*

Смертність населення за основними причинами по Іршавському районуу 2019 році (на 100 тис. наявного населення):

- хвороби системи кровообігу (712 осіб – 63 %);

- новоутворення (145 осіб – 13 %);

- органів травлення (62 особи – 5 %);

- зовнішні причини смертності (45 осіб – 4 %);

- органів дихання (34 особи – 3 %);

- деяких інфекційних та паразитарних хвороб (21 осіб – 2%);

- інші причини – 116 особи (10%).

Разом 1135 померлих [1, с. 46].



Мал. 5. **Смертність населення за основними причинами по Іршавському району у 2019 році** *(побудовано автором за даними [1, с. 46])*.



*Мал. 6.* ***Динаміка смертності дітей у віці до 1 року в Іршавському районі******в період 2001-2019 рр.*** *(побудовано автором за даними [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]).*

Найжахливішою є смертність дітей у віці до 1 року. Як видно з мал. 6, смертність немовлят у районі є досить строкатою. Максимальні показники спостерігаються у 2005 році у першому десятиліття дослідження і у 2017 році у другому, коли кількість смертей немовлят становила 11,7 і 12,4 проміле відповідно. Найменшим коефіцієнт смертності немовлят в досліджуваний період був у 2003, 2012 і 2019 рр. – 5,8; 2,6 і 2,8 проміле. Порівняно з іншими районами області «картина» є трохи кращою.



*Мал. 7.* ***Динаміка природного приросту населення по Іршавському району в період 1991-2019 рр.*** *(побудовано за даними [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]).*

Природний приріст населення (ППН) Іршавського району має циклічний вигляд. В період 1991-2003 рр. спостерігається спад природного приросту з 797 до -43 осіб. Вперше за 13 років ППН у 2001 році став від’ємним, що говорить про негативні демографічні тенденції в районі. Причиною були стрімке скорочення народжуваності ( у 2001 р.) і зростання смертності населення (у 2002 і 2004 рр.). У 2003, з 2006 по 2013 рр. ситуація покращилася і природний приріст змінився на додатний (період пожвавлення). Максимальні показники ППН 2009 і 2012 рр. пов’язані зі зростанням народжуваності і зменшенням смертності в ці роки ( вихід з економічної кризи). Мінімальні показники ППН за останнє десятиріччя спостерігалися у 2015 і 2019 рр. Це можна пояснити нестабільною політичною ситуацією, військовим конфліктом на сході України, невизначеною економічною ситуацією в державі тощо. Тенденція останніх років негативна. Адже з 2012-2019 рр. природний приріст населення в районі зменшується (період спаду) [1]. Вперше за останні 16 років додатного спостерігається від’ємний природний приріст населення в районі у 2019 році.

Природний приріст населення Іршавського району відрізнявся від аналогічних показників інших районів області. Подібна ситуація склалася у сусідньому Виноградівському районі, де природні умови і менталітет населення є подібним. Виходить, що негативні демографічні явища, які спостерігалися в Україні, почали проявлятися в Іршавсьському районі пізніше, ніж у Закарпатській області. Адже природний приріст в області був додатним 11 років (2006-2016 рр.), а від’ємним став тільки у 2017-2019 роки. У 2017 році додатний природний приріст населення був у чотирьох районах області, у 2018 р. – тільки у трьох, а у 2019 р. – у жодному [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Коефіцієнт природного приросту населення – це демографічний показник відношення кількості народжених за рік на 1 тис. жителів до середньої чисельності всього населення. Використовується для характеристики інтенсивності природного руху. Вимірюються у [проміле](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B5) (‰).



Мал. 8. **Динаміка коефіцієнта природного приросту населення по Іршавському району в період 2003-2017 рр.** *(побудовано автором за даними [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]).*

Проаналізувавши статистичні дані щодо відтворення населення в Іршавському районі Закарпатської області протягом 1991-2019 рр., можна сказати, що демографічні показники мають циклічний характер, на що впливали економічні, соціальні, політичні, військові та інші чинники. Щодо народжуваності населення в районі, то з 2013 по 2019 рр. спостерігається негативна тенденція скорочення, яка безпосередньо і найбільше вплинула на природний приріст населення. Щодо смертності населення в районі, то в 2016-2019 роки спостерігається певна“стабільність”. Іршавський район довго (16 років) виділявся додатним природним приростом населення, але у 2019 році став від’ємним. Тобто ППН знаходиться на стадії кризи (дна циклу). Це означає, що в районі настала стадія природного скорочення або депопуляції населення. Така ж негативна тенденція спостерігається і в Закарпатській з 2017 року. Але будемо надіятися на покращення демографічної ситуації.

Список літератури:

1. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2019 рік. –– Ужгород, 2020. – С. 31-52.
2. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2018 рік. –– Ужгород, 2019. – С. 27-50.
3. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2017 рік. –– Ужгород, 2018. – С. 27-50.
4. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2016 рік. –– Ужгород, 2017. – С. 29-50.
5. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2015 рік. –– Ужгород, 2016. – С. 29-50.
6. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2014 рік. –– Ужгород, 2015. – С. 291-308.
7. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2013 рік. –– Ужгород, 2014. – С. 300-318.
8. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2012 рік. –– Ужгород, 2013. – С. 294-314.
9. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2011 рік. –– Ужгород, 2012. – С. 325-344.
10. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2010 рік. –– Ужгород, 2011. – С. 322-340.
11. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2009 рік. –– Ужгород, 2010. – С. 332-350.
12. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2008 рік. –– Ужгород, 2009. – С. 342-360.
13. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2007 рік. –– Ужгород, 2008. – С. 356-374.
14. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2006 рік. –– Ужгород, 2007. – С. 370-391.
15. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2005 рік. –– Ужгород, 2006. – С. 372-393.
16. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2004 рік. –– Ужгород, 2005. – С. 394-415.
17. Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2003 рік. –– Ужгород, 2004. – С. 352-373.
18. Статистичні дані чисельності населення в Іршавському районі за період 1991–2006 роки / Головне управління статистики у Закарпатській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.uz.ukrstat.gov.ua.