**Анотація**

*Ставнича Н.І.* Соціальна безпека України в контексті забезпечення сталого розвитку. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – економіка. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2020.

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретичних та науково-методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо зміцнення соціальної безпеки з позицій досягнення цілей сталого розвитку держави.

У першому розділі «Теоретико-методичні основи соціальної безпеки в контексті сталого розвитку держави» досліджено економічну сутність та зміст понять «безпека» та «соціальна безпека», з’ясовано роль та місце соціальної безпеки у системі забезпечення реалізації Цілей сталого розвитку України, обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінювання.

Осмислення категорій «безпека» та «соціальна безпека» здійснено через імперативи побудови суспільства сталого розвитку. Сутність такого розвитку зводиться до функціонування економіки, коли безпека для людини з одного боку, це - відсутність загрози хвороб, голоду, злочинності, безробіття, соціальних конфліктів і екологічних катастроф. Інший бік безпеки – це вільний і незагрозливий вибір людини, упевненість у тому, що здобуте сьогодні не буде втраченим завтра. Саме це є важливою умовою досягнення конкретних Цілей сталого розвитку, спрямованих на соціальну безпеку держави.

Запропоновано авторське визначення поняття «соціальна безпека» як такого рівня захищеності людини, який дає змогу використовувати її потенціал завдяки створенню безпечних умов життя та можливості задоволення потреб, серед яких найважливішими є: доступ до засобів існування, здорове довголіття; набути, розширювати й оновлювати знання.

Проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінювання соціальної безпеки. З’ясовано, що всі вони різняться, оскільки: науковці виокремлюють різні складові, які формують соціальну безпеку; використовують різноманітні показники та методи розрахунків; розглядають різні аспекти як узагальнення, так і практичного спрямування. Запропоновано до складових соціальної безпеки внести: безпеку життя, економічну захищеність, забезпеченість охороною здоров’я та освітою. Визначено набір показників за кожною складовою, зорієнтованих на таких, що трапляються у науково-методичних підходах, а також детермінованих у контексті досягнення Цілей сталого розвитку України і спрямованих на забезпечення соціальної безпеки. Проаналізувавши існуючі науково-методичні підходи дійшли висновку, що для оцінки соціальної безпеки держави використовують переважно інтегральний показник.

У другому розділі «Діагностика й оцінювання соціальної безпеки України» досліджено характер та особливості прояву загроз, пов’язаних із життям, економічною незахищеністю громадян, у забезпеченні охороною здоров’я та освітою. Здійснена оцінка соціальної безпеки держави.

З’ясовано, що передумовою досягнення необхідного рівня соціальної безпеки держави є процеси, які позитивно впливають на зміни основних макроекономічних показників. Розглянуто особливості економічного розвитку України. Виявлено, що вітчизняна економіка демонструє уразливість до таких викликів, як: енергетична, світова фінансова, геополітична кризи. Низький рівень економічного розвитку національної економіки супроводжується проявом значної кількості соціальних загроз.

Виявлено загрози крізь призму показників, які впливають на рівень безпечного життя громадян. З’ясовано джерела небезпеки - зниження моральних критеріїв у суспільстві; зростання кількості злочинів, скоєних неповнолітніми; негативні тенденції, пов’язані із травматизмом громадян; зростання кількості осіб з інвалідністю, особливо серед дітей та пенсіонерів; збільшення частки дітей, позбавлених сімейного виховання.

Розкрито загрози соціальній безпеці крізь призму показників, які впливають на економічну захищеність. З’ясовано динаміку показників бідності в Україні за різними критеріями. Загрозою є високий рівень безробіття, низький рівень доходів населення, недоспоживання основних продуктів харчування.

Розглянуто процеси, які характеризують прояв загроз щодо забезпечення охорони здоров’я. З’ясовано, що основні загрози проявляються у високих показниках захворювання населення та смертності. Викликом сьогодення є вірус Covid-19. Гострою проблемою в Україні є туберкульоз, ВІЛ-інфекція, серцево-судинні захворювання та шкідлива звичка - куріння.

Проведено огляд процесів, які чинять загрозу соціальній безпеці держави і залежать від рівня забезпечення освітою. Виявлено, що загрозою є: низький рівень охопленості дітей віком 3-5 років дошкільними навчальними закладами; зростання частки учнів, які проживають на відстані більше 3 км від освітнього закладу і потребують підвезення; зниження кількості випускників, які отримують направлення на роботу. Небезпечними можуть бути наслідки недофінансування науки, яке є втричі меншим за норму.

Здійснено оцінку соціальної безпеки держави на основі побудови інтегрального показника. Він зафіксований в числовому діапазоні між небезпечним (0,474) та незадовільним (0,579) рівнями. Оцінено втрати (25 % щорічно рівня соціальної безпеки) внаслідок анексії АР Крим та окупації частини Донбасу.

У третьому розділі «Перспективи зміцнення соціальної безпеки в контексті сталого розвитку України» досліджено аспекти інтеграції соціальної безпеки у стратегічне національне управління, запропоновано структуру механізму забезпечення, здійснено прогноз рівня соціальної безпеки та сформовано напрями її зміцнення.

Запропоновано вважати інструментом стратегічного забезпечення соціальної безпеки - державну політику. Систематизовано та проаналізовано стратегічні документи національного масштабу, які спрямовані на зміцнення соціальної безпеки з урахуванням досягнення Цілей сталого розвитку України до 2030 року. Складена матриця взаємозв’язків між показниками, які обрано для оцінювання соціальної безпеки та ЦСР, дала змогу встановити, що найбільше на соціальну безпеку буде впливати реалізація 4, 3,10, 1, 2 та 9 Цілі сталого розвитку. Не охоплено в чинній державній політиці такі завдання: зниження материнської смертності, протидія ВІЛ-інфекції, **профілактика і виявлення онкозахворювань,** вирішення проблем із довезенням школярів на навчання в школи.

З метою зміцнення соціальної безпеки висловлено пропозицію розробити та впровадити механізм забезпечення, який надав би логічне та цілісне уявлення про елементи системи управління, методи та засоби впливу на соціально-економічні процеси з метою їх регулювання. Запропоновано функціональну структуру цього механізму. Окреслено його основні елементи, а саме: стратегічний аналіз, стратегічна оцінка, стратегічний вибір, реалізація стратегії, стратегічний контролінг. Акцентовано на принципах реалізації. Запропоновано розробити та затвердити Державну стратегію соціальної безпеки, яка спрямована на запобігання проявам небезпек.

У структурі механізму визначено важелі організаційного та економічного спрямування. Підкреслено важливість виникнення синергетичних ефектів у системі забезпечення соціальної безпеки, які здатні формувати механізми стратегічних змін.

Здійснено процес прогнозування інтегрального показника соціальної безпеки України з використанням кількісних методів, які базуються на використанні статистичної інформації, а також прогнозованих значень цільових орієнтирів досягнення Цілей сталого розвитку України 2025 року. Сформовано напрями зміцнення соціальної безпеки за визначеними складовими. З метою зміцнення безпеки життя запропоновано: розбудову миру в країні; збільшити кількість зайнятих осіб, охоплених соціальним страхування, а також тих, які добровільно застрахували своє життя; розширення підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; активізація інформаційної політики, спрямованої на допомогу найбіднішим та найуразливішим верствам населення; ширшу профілактичну діяльність щодо протидії насильству.

З метою зміцнення економічної захищеності запропоновано: проводити активну політику зайнятості; сприяти зайнятості літніх працівників; забезпечувати підвищення продуктивності праці; підвищувати рівень грошових доходів населення; посилювати адресність надання соціальної допомоги; впроваджувати недержавне пенсійне забезпечення; розвивати підприємництво (пріоритет - сфера промисловості, сільське господарство, фермерство); покращити доступ до ринку праці осіб, які з різних причин відсторонені від суспільного життя.

З метою кращої забезпеченості охорони здоров’я та освіти запропоновано: створити внутрішню систему контролю за безпечністю харчових продуктів; впровадити нові технології очищення стічних вод; підвищити обізнаність громадян стосовно профілактики, тестування та лікування ВІЛ-інфекції; посилити потенціал та підвищити ефективність системи надання медичних послуг; популяризувати та утверджувати здоровий та безпечний спосіб життя та культуру здоров'я; сприяти ефективному функціонуванню системи охорони громадського здоров'я.

*Ключові слова:* соціальна безпека, цілі сталого розвитку України, безпека життя, економічна захищеність, забезпеченість охороною здоров’я та освітою.