**Лакатош А. С.**

**ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ**

На сьогодні найбільш гострою серед соціально-економічних проблем в Україні є проблема безробіття. Безробіття у нашій країні набуло масового характеру і складає реальну загрозу для державного та суспільного благополуччя. Рівень безробіття в Україні є різним в окремих регіонах. Найвищий показник безробіття станом на 2013 р. становить на заході країни, а саме у Волинській, Житомирській, Закарпатській (9,9%), Івано – Франківській (9%), Львівській (8,5%) і Тернопільській (11,3%) областях. Найнижчий рівень безробіття спостерігається в Одеській області (6,6%), м. Києві (6,2%) та Севастополі (6,5%). Зважаючи на фінансово-економічну кризу та низькі показники економічного зростання, проблема безробіття не має реальних передумов для швидкого вирішення, але займатися нею все рівно необхідно.

Основними причинами незайнятості безробітних віком 15-70 років у 2013 році за методологією Міжнародної організації праці (МОП) виступали: спад економіки і відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу, звільнення за власним бажанням, не працевлаштованість після закінчення навчальних закладів, звільнення у зв'язку з закінченням терміну дії трудового договору, міграція робочої сили (5 млн. українців-заробітчан працюють у країнах Заходу), нерегулярна виплата заробітної плати, обмежена кількість робочих місць тощо.

Система заходів щодо регулювання безробіття в Україні повинна включати: розвиток розгалуженої системи державної служби зайнятості, професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів; надання підприємцям субсидій, премій та податкових пільг для найму додаткової робочої сили або переведення частини працівників на скорочений робочий день; державну підтримку нетрадиційних сфер зайнятості; стимулювання підприємців до навчання, перекваліфікації й подальшого працевлаштування додаткової робочої сили; залучення приватного (як вітчизняного, так й іноземного) капіталу в райони зі стійким рівнем безробіття; збільшення кількості стажерів у системі професійної освіти; організацію регіональними або місцевими органами влади у кооперації з окремими підприємствами або закладами соціальних (громадських) робіт тощо. З впевненістю можна зробити висновок, що найнадійнішим заходом захисту безробітних є надання їм робочих місць. Виходячи з цих позицій, можна визначити основні напрями боротьби з безробіттям, які вже впроваджуються та можуть бути впроваджені в Україні.

Робота виконана під керівництвом доц. кафедри менеджменту Юхнова Б. Ю.