УДК 314.117.1(477.87)

**ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ІРШАВЩИНИ ЗА 1991-2020 РР.**

***Сніжанна Капцош, Жанна Корчинська***

*ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, м. Ужгород, Україна*

*Анотація: У статті охарактеризовано демографічні процеси Іршавщини в межах періоду 1991-2020 рр. Проаналізовано сучасні статистичні дані щодо населення Ірщавщини за 30-тирічний період. Розглянуто основні демографічні проблеми.*

*Ключові слова: населення Іршавщини, чисельність населення, наявне населення, природний приріст населення, народжуваність, смертність, міграції.*

**CHARACTERISTICS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN IRSHAV REGION FOR 1991-2020 Years**

**Snizhanna Kaptsosh, Zhanna Korchynska**

State University “Uzhhorod National University”, Uzhhorod, Ukraine

Abstract: The article describes the demographic processes of Irshav region within the period 1991-2020. Modern statistical data on the population of Irshav region over a 30-year period is analyzed. The main demographic problems are considered

Key words: population of Irshavshchyna, population size, existing population, natural population growth, birth rate, death rate, migrations.

**Вступ.** Одним з перспективних регіонів Закарпатської області, що має центральне географічне положення та хорошу транспортну розв’язку є Іршавщина. Природно-ресурсний потенціал та вигідне розміщення є хорошими передумовами для розвитку даного регіону в соціально-економічному відношенні. Але попри це, демографічна ситуація Іршавщини в останні роки зазнає значних коливань в кількісних значеннях щодо населення, що провокується міграційними процесами, економічною нестабільністю та війною в Україні. Тому вивчення та систематизація даних по темі дослідження дасть змогу в майбутньому зробити порівняльну характеристику та аналіз демографічних показників Іршавщини з цими ж показниками даного регіону, але вже в умовах децентралізації.

**Мета дослідження.** Основною ціллю даної статті є дослідити особливості демографічних процесів Іршавщини за тридцятирічний період, проаналізувавши сучасні статистичні дані щодо населення Іршавщини за 1991-2020 роки А також виявити основні демографічні проблеми, їх причини та можливі наслідки, що пов’язані з міграцією, безробіттям, соціально-економічними негараздами та скороченням чисельності населення.

**Виклад основного матеріалу.** Відповідно достатистичних даних Головного управління статистики в Закарпатській області станом на 1 січня 2021 року чисельність наявного населення Іршавщини становила – 100 025 особи, а постійного – 100 146 осіб [5, с. 31, 35]. Частка населення становила 8% від загальної чисельності населення в Закарпатській області. Якщо порівняти чисельність населення станом на 1 січня 2020 року по районах області, то Іршавщина займала 3 місце серед 13-ти колишніх адміністративних районів, після Тячівського та Виноградівського районів, населення яких у той час становило 175 і 125,8 тис. осіб відповідно [5, с. 31]. Такі показники є досить непоганими, оскільки за площею досліджуваний регіон займав тільки п’яте місце.

Якщо ж розглядати динаміку чисельності наявного населення Іршавщини за останні три десятиліття (рис. 1), то можна виявити її циклічність та залежність від соціально-економічного розвитку області та країни в цілому. За досліджуваний період спостерігалися два піки максимальних показників чисельності населення – у 2000 та 2017 році (101,2 та 100,6 тис. осіб відповідно). Для періоду 1991-2000 рр. характерною була тенденція зростання населення (з 97,9 до 101,2 тис. осіб). Починаючи з 2001 року і по 2008 рік чисельність населення поступово скорочувалась до 98,5 тис. осіб (в середньому на 385 осіб/рік). Причиною стала фінансово-економічна криза в країні. Ситуація почала покращуватись, коли в державі запровадили нову демографічну політику у вигляді фінансової допомого при народженні дитини. Такі заходи сприяли зростанню чисельності населення за рахунок збільшення показників народжуваності (рис. 2). В період 2008-2017 рр. кількість населення Іршавщини зросла до 100,6 тис. осіб (на 2,1 тис. осіб). Але починаючи з 2017 по 2020 рр. тенденція є негативною, відбувалося скорочення наявного населення Іршавщини до 100 тис. осіб [1, 2, 4, 5]. Це спричинено рядом економічних, соціальних, політичних та військових факторів.

Що стосується чисельності постійного населення Іршавщини, то спостерігалися подібні тенденції в досліджувані роки, що і з наявним населенням.

**Рисунок 1. Динаміка чисельності наявного населення Іршавщини за 1991-2020 рр. (побудовано автором станом на 1 січня 1992-2021 рр. за даними [1, 2, 4, 5]).**

Густота населення Іршавщини станом на 1 січня 2021 року становила 105,9 осіб/км2. Вона є високою, що спричинено географічним положенням, рельєфом, кліматом, ріллею. Це було 2-м показником в області після Виноградівського району (173,1 осіб/км2) [5, с. 31].

Станом на 1 січня 2021 року серед постійного населення Іршавщини переважало сільське населення, яке складало 90,9 тис. осіб (91 %), міське – 9,2 осіб (9 %). В Закарпатській області також переважає сільське населення – 62,6 % [5, с. 34].

Щодо статевого складу населення Іршавщини станом на 1 січня 2021 року чисельність жінок становила 51 664 осіб (52%) і переважала чисельність чоловіків – 48 482 (48%) [5, с. 35].

Щодо народжуваності серед населення Іршавщини, то десятиліттями вона виділялася досить високими показниками, що говорило про міцність шлюбів та релігійність, достаток, традиції багатодітних сімей серед місцевого населення. Це впливало на формування додатного природного приросту (рис. 3).

**Рисунок 2. Динаміка народжуваності та смертності населення Іршавського району в періоді 1991-2020 рр. (побудовано автором за даними [1, 2, 4, 5])**

З рисунку 2 видно певну циклічність народжуваності. Але якщо узагальнити дані, починаючи з 1991 по 2020 рік, можна простежити кількісне скорочення чисельності новонароджених в середньому на 77 осіб щороку. Максимальні піки народжуваності були в 1991, 2009, 2012-2013 рр. Мінімальне зниження народжуваності населення Іршавщини спостерігалося в 2001, 2019 роках. Останні ж роки, з 2014 по 2019 рр. – скорочення народжуваності в регіоні [1, 2, 4, 5]. У 2020 році народжуваність становила 1111 осіб, з яких: 568 хлопчиків і 543 дівчат. Тобто на 100 дівчат припадало 105 хлопчиків [5, с. 42].

Що стосується смертності в Іршавщині, то за останні роки простежується відносна стабільність по кількісних показниках, з незначними коливаннями. З рисунку 2 видно, що в останні 2018-2020 роки смертність зростає і перевищує народжуваність. У 2020 році померло 1239 осіб [5, с. 46].

Смертність населення Іршавщини за основними причинами у 2020 році (на 100 тис. наявного населення) мало такий розподіл:

- хвороби системи кровообігу (770 осіб – 62 %);

- новоутворення (155 осіб – 13 %);

- органів травлення (55 особи – 4 %);

- COVID – 19 (55 особи – 4 %);

- зовнішні причини смертності (54 осіб – 4 %);

- органів дихання (21 особи – 2 %);

- деяких інфекційних та паразитарних хвороб (9 осіб – 1%);

- інші причини – 120 осіб (10%) [5, с. 46].

Природний приріст населення Іршавщини довгий час виділявся додатними показниками, що було спричинено високою народжуваністю та порівняно невисокою смертністю населення. Якщо глянути наочно рис. 3, то видно, що він також має вигляд циклу, що пояснюється соціально-економічними коливаннями в області та країні. Максимальні піки показників були в 1991 та 2012 роки, мінімальні – 2002 і 2020 рр. Період спаду природного приросту населення Іршавщини спостерівся в 1991 – 2002 рр. Покращення ситуації і зростання природного приросту регіону – з 2003 по 2012 рр. Але в останні роки досліджуваного періоду (2012 - 2020 рр.) характеризуються скороченням природного приросту населення. В 2019-2020 рр. – від’ємні показники, спровоковані зменшенням народжуваності та збільшенням смертності серед населення Іршавщини [1, 2, 4, 5].

**Рисунок 3. Динаміка природного приросту населення Іршавщини в період 1991-2020 рр. (побудовано автором за даними [1, 2, 4, 5])**

Що стосується основних проблем, які пов’язані з демографічними процесами Іршавщини, то слід виділити міграцію та безробіття, які тісно взаємопов’язані. Внаслідок значного рівня безробіття, а це майже 8% населення працездатного віку люди шукають перспектив за кордоном. За оцінкою Головного управління статистики Закарпатської області станом на 2019 рік на одне вакантне місце штатного працівника припадало 19 зареєстрованих безробітніх, що є досить високим показником. Кількість зареєстрованих безробітних осіб в Іршавщині в 2018 році складало 373 особи [3].

Під впливом багатьох факторів серед населення Іршавщини виникла зовнішня трудова міграція. Вона спричинена соціально-економічними негараздами, фінансовою нестабільністю та війною на Сході України. Внаслідок цього люди працездатного віку виїздили до 2022 року до країн ЄС. В основному це Угорщина, Чехія і Словаччина у пошуках кращого заробітку та нерідко залишаються там назавжди. А в останні роки така тенденція поширилась не тільки на чоловіків, а й на жінок дітородного віку. Ще одним негативним фактором є те, що внаслідок міграції на Іршавщині виникає таке явище як «відтік розуму». Справа в тому, що за межі регіону виїзжджають кваліфіковані працівники певних галузей господарства, люди з вищою освітою та молодь, що спричиняє дефіцит трудових ресурсів в регіоні.

Якщо проаналізувати показники міждержавної (зовнішньої) міграції Іршавщини, то вона мала від’ємні показники з 2003 по 2012 рр. Покращення соціально-економічної ситуації в Україні призвело до додаткного сальдо міграції серед населення Іршавщини в 2013-2014 рр. З 2015 по 2020 – знову стрімке міграційне скорочення населення, яке стало від’ємним [1, 4, 5].

Якщо розглянути динаміку усіх потоків міграції населення Іршавщини, то можна побачити, що в період 2002-2015 рр. сальдо міграції в районі було від’ємним (рис.4). Тобто спостерігалося міграційне скорочення населення. У досліджуваний період виділилися 2016 і 2017 роки, коли вперше за багато років спостерігається міграційний приріст у 57 і 10 ос. Тобто сальдо міграції було додатним, що було позитивним явищем. Але в наступні 2018-2020 рр. знову спостерігаємо від’ємне сальдо міграції, що є негативною тенденцією. Адже міграційне скорочення разом з показником від’ємного природного приросту населення впливають на зменшення чисельності (депопуляцію) населення Іршавщини [1, 4, 5].

**Рисунок 4. Динаміка усіх потоків міграції населення Іршавщини в період 2002-2020 рр. (побудовано автором за даними [1, 4, 5])**

Отже, проаналізувавши демографічні процеси Іршавщини можна підвести такі короткі підсумки:

1. Чисельність наявного та постійного населення Іршавщини зменшується з 2018 року, що свідчить про процеси депопуляції;

2. Народжуваність Іршавщини скорочувалась з 2012 по 2019 роки;

3. Смертність населення Іршавщини має тенденцію до зростання за 2018-2020 роки;

4. Природний приріст населення Іршавщини скорочується з 2012 року, є від’ємним за 2019 і 2020 роки; Хоча десятиліттями цей регіон виділявся додатним природним приростом.

5. Усі потоки міграції населення Іршавщини є від’ємними з 2018 року.

Головними демографічними проблемами Іршавщини є негативні тенденції скорочення народжуваності, природного приросту населення, а також збільшення смертності та міграції, особливо закордон до 2020 року. В результаті ці проблеми призведуть до ще більшої депопуляції населення Іршавщини.

**ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Головне управління статистики у Закарпатській області. URL: <http://uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/index.html>.
2. Дані головного управління статистики у Закарпатській області за 1991-2002 роки.
3. Ринок праці у 2018 році. Комплексна економічна доповідь. Ужгород : Головне управління статистики в Закарпатській області, 2019. с. 22. URL: <http://www.uz.ukrstat.gov.ua/catalog/2019/dop_01.pdf>.
4. Статистичні щорічники Закарпаття за 2003-2019 рр. – Ужгород : Головне управління статистики у Закарпатській області.
5. Статистичний щорічник Закарпаття за 2020 рік. Ужгород : Головне управління статистики у Закарпатській області, 2021. С. 29-52.