**Ваколюк О.А.**

 *Національний авіаційний університет, Київ*

**БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА**

 В умовах переходу України до ринкової економіки та кризових явищ, які спіткали Україну за останні роки, проблема безробіття стала однією з найголовніших проблем вітчизняної економіки. Безробіття – це таке cоціально-економічне явище, коли частина економічно активногo населення не може знайти застосування своїй робочій силі й стає «зайвою». На сьогодні, за даними ООН, близько 800 млн осіб, тобто кожен третій працездатний у світі не має роботи взагалі, або має сезонний чи випадковий заробіток. Чим нижчий рівень соціально-економічного розвитку країни, тим вищий рівень безробіття і навпаки.

 Питання регулювання зайнятості та безробіття знайшли відображення у працях вітчизняних науковців, таких як: С.І. Бандура, В.В. Близнюк, Д.П. Богині, І.К. Бондар, Е.М. Лібанової, Ю.М. Маршавіна та багато інших. Це свідчить про те, що безробіття не було предметом самостійного дослідження в Україні. Значний внесок у вивчення проблем стосовно довготривалого безробіття зробили іноземні вчені, зокрема: Дж. Акерлоф, Л. Гроган, П. Дайамонд, Р.Джекман, А.Сміт, К.Терел тощо.

Феномен безробіття – найбільш гостра проблема, з якою стикається населення України. Ця проблема залишається ознакою переходу до ринкової економіки впродовж останніх років соціально-економічних перетворень в Україні. Причиною такого розповсюдженого явища є неефективність використання робочої сили у минулому і відсутність економічних умов, які б дали змогу людям застосовувати свої навички у продуктивній роботі за пристойну плату. Саме тому це явище являється як економічною, так і соціальною проблемою.

 Стан ринку праці й тенденція до зростання числа безробітних свідчать про потребу прийняття термінових заходів, необхідних для вирішення проблеми зайнятості та створення робочих місць. Тому система допомоги безробітним потребує докорінного реформування.

 Отже, високий рівень безробіття - це проблема, яка потребує негайного вирішення, а також глибокого наукового аналізу та вироблення на цій основі практичних рекомендацій, які можуть використовуватися для розробки і реалізації ефективної соціально-економічної політики, направленої на забезпечення продуктивної зайнятості економічно активного населення країни, зменшення рівня безробіття до мінімального соціально-допустимого рівня. Інколи можна почути вислів : «Вам доводиться бігти, щоб залишатися на одному місці». Це твердження справедливе і воно може цілком стосуватися ступеня активної діяльності держави на благо свого народу ,адже для того, щоб суспільство жило в добробуті, державі потрібно проявити велику ініціативу і прикласти максимум зусиль на її втілення.

  *Науковий керівник – І.В. Литовченк., канд. філос. наук, доц.*