**开放二胎后，中国的生育率为什么没有上升**

2015年年底，中国放宽了数十年来限制大多数夫妇只生一个孩子的政策，有人说这一改变是为了进一步实现更大的生育自由。但政府不过是开始了另一项宏大的人口工程实验：这一次，政府在催促女性——但只是合适的那类女性——为中国生育。

北京当局似乎害怕暴跌的出生率、老龄化的人口和[萎缩的劳动力](https://www.statista.com/statistics/282134/china-labor-force/)会破坏多年以来两位数经济增幅的成果，威胁到共产党的执政合法性。于是他们开始允许大部分的已婚夫妇生育二孩。他们希望这项新政到2020年能实现[每年额外增加300万新生儿](http://en.people.cn/n3/2016/0803/c90882-9094691.html)，[到2050年新增不少于3000万的劳动力](http://www.chinadaily.com.cn/m/chinahealth/2016-01/12/content_23101466.htm)。

但是婴儿潮并没有如期出现。上个月公布的数字显示，[2017年，中国的出生率与上年相比有3.5%的下降](http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/30/WS5a700ec1a3106e7dcc1379b7.html)。（2016年，即政策转变的第一年，出生人数有所增长，但远不及政府预期。）据官方统计，已生育一个子女的父母再次生育的数量在2017年确有增长，但首胎生育的数量出现下降。

为什么会这样？因为大批女性看起来都不急着要孩子，尤其是[城市里受过教育的女性](http://time.com/4092497/why-china-needs-more-children/)——而这正是共产党指望着能生育、抚养新一代有技术的知识型工作者的那类女性。

在[1979年至2015年](https://www.nytimes.com/interactive/2015/10/29/world/asia/china-one-child-policy-timeline.html)实行独生子女政策期间，政府强迫大量女性堕胎或接受其他侵入性节育措施。在近期的政策大转变之后，政府又以同样的热情来盛赞生育光荣——还要越快越好。

近年来，政府对眼中的“高素质”女性展开了宣传攻势。“[别错过你的最佳生育年龄！](http://www.sohu.com/a/218116272_210191)”在官方媒体的标题写道。按政府的说法，最佳生育年龄在24到29岁之间；还说，超过了这个年龄，要小心先天缺陷。
一孩政策、二孩政策——不论是怎样的人口计划，共产党始终把女性视为国家的生育机器，当作实现其优生发展议程的手段。

最新的运动特别针对了受过教育的人。最初于2015年12月发表在共青团官方出版物《北京青年报》上的一篇文章敦促女大学生生孩子——还配了一张穿着学士服，戴着学位帽的女性的黑色剪影[图片](https://m.sohu.com/n/429616112/)，她抱着一个婴儿（全彩）。这篇文章被广泛转载，用的多是些激情澎湃的标题，如《北京一学院10余名女大学生怀孕生子：求职有优势》（[人民网](http://edu.people.com.cn/n/2015/1204/c1006-27888233.html)）、《“已育”成就业季优势，在校备孕女大学生增多》（[搜狐](https://m.sohu.com/n/429616112/)）。发表官方媒体报道的流行网站[搜狐网的另一篇文章](http://www.sohu.com/a/132678013_114968)将早早生儿育女的浪漫故事发挥到了极致：《女大学生幸福爱：大一同居、大二怀孕、大三生子》。

但与此同时，政府通过罚款和行政障碍的方式，不鼓励未婚女性生育，因为在政府看来，婚姻和家庭是[社会稳定的支柱](http://www.globaltimes.cn/content/1047995.shtml)。早在2007年，政府就曾对27岁以后仍然单身的女性污名化，给她们戴上“[剩女](http://www.nytimes.com/2012/10/12/opinion/global/chinas-leftover-women.html)”的帽子。现在，又积极发展官方相亲活动。[共青团在全国范围内组织了大型相亲活动](https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/comrade-meet-cupid--young-communists-play-matchmaker-for-chinas-millennials/2018/01/11/3da12de4-f2c4-11e7-90ed-77167c6861f2_story.html?utm_term=.d3434c120c76)，还教年轻人什么是对待爱情和婚姻的“[正确态度](http://www.globaltimes.cn/content/1056698.shtml)”。

这种处理方式背后的优生意义明白无误。虽然官方敦促受过大学教育的汉族女性结婚生子，但他们不鼓励，有时甚至强迫阻止高出生率的少数民族生育更多小孩，尤其是西北地区的新疆维吾尔族。去年夏天，政府官员援引“[民族平等](https://www.pressreader.com/china/global-times/20170801/281552290937050)”的说辞，宣布了长期以来维吾尔族或其他少数民族家庭可以比汉族多生一胎这个例外的终结。

但人们对新政的回应并非如政府所想。

例如，许多汉族女性正努力反抗政府对单身女性的羞辱和政府在生育社会工程方面的持续尝试。
[国家统计局上月公布的数字](http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201801/t20180120_1575796.html)并未提供如城乡出生率等分类对比分析，但民意调查和坊间传闻却有所透露。[2017年5月，中国最大的在线招聘网站](https://www.prnewswire.com/news-releases/zhaopin-report-found-chinas-working-women-less-keen-on-childbearing-300455793.html)——智联招聘对4万多名职业女性进行了一次调查，其中约有40%未生育的调查对象表示她们不想要小孩，将近63%已有一个孩子的在职妈妈表示她们不想再要一个孩子。受访女性称，之所以持这种态度的主要原因是她们没有时间和精力，以及抚养孩子的开销和“对职业发展的担忧”。

考虑到中国中产阶级的发展速度，这些发现的意义恐怕是惊人的。2016年，经济学人智库(EconomistIntelligence Unit)预计，[中国的中高收入和高收入人群](https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Chineseconsumer2030)2015年将达1.32亿人（或占人口的10%），2030年将增长至4.8亿人（或占人口的35%）。

换言之，中国最新的计划生育政策不仅仅是对妇女权益的又一次侵犯，还是一种发展政府人口增长议程的无效手段。所以，就算是按它们自己的逻辑，共产党也应该放弃这些措施。

**Китай відмовився від своєї політики «одна сім’я - одна дитина». Так чому китайці не мають більше дітей?**

Наприкінці 2015 року,  Китай пом’якшив свою десятирічну політику, що обмежувала більшість пар мати лише одну дитину. Для деяких з них це стало шансом для репродуктивної свободи. Але уряд лише розпочав ще один великий експеримент в інженерії народонаселення: на цей раз він спонукає жінок грати одну роль - народжувати дітей для  Піднебесної.

Здається, що адміністрація Пекіну налякана щодо різкого зниження народжуваності, старіння нації та атрофії працездатності населення, що можуть підірвати результати багаторічних двозначних показників зростання та поставити під загрозу політичну легітимність правлячої Комуністичної партії Китаю. Тому вони почали дозволяти більшості подружніх пар мати двох дітей. Вони сподівалися, що нова політика забезпечить три мільйони додаткових пологів на рік до 2020 року і до 2050 року додасть понад 30 мільйонів працівників.

Але бебі-бум не відбувся. Дані, випущені минулого місяця, показують, що рівень народжуваності к країні в 2017 році зменшився на 3,5% порівняно з попереднім роком. (Кількість народжень зросла в 2016 році (перший рік після зміни
політики), хоча їх було набагато менше, ніж очікувалося урядом.) Згідно з офіційною статистикою, кількість дітей, народжених батьками, які вже мали одну дитину, зросла в 2017 році, але кількість народження першої дитини знизилася.
Чому? Томущо більша частина жінок не поспішає народжувати дітей. Особливо, це стосується освічених, міських жінок. Це та група людей, на яку розраховувала Комуністична партія Китаю, для народження й виховання нового покоління кваліфікованих працівників.

Незважаючи на те, що в період з 1979 по 2015 рік існувала політика «одна сім’я - одна дитина», уряд змусив багатьох жінок зробити аборт або пройти інші інвазивні процедури контролю за народжуваністю. Недавня політика розгорнула завзятість, яка прославляє велику кількість дітей, додаючи цим пошану. Чим більше дітей ти маєш,
й чим раніше народжуеш, тим краще.

Останнім часом уряд розпочав пропагандистський «бліц» для жінок, яких вони вважають «гао сузі» або «висококваліфікованим». Деякі заголовки в державних ЗМІ попереджають: «Переконайтеся, що ви не втрачаєте найкращих жінок для вагітності!». Було зроблено заяву, що вік від 24 до 29 років - це найкращий час для народження дітей. Крім того, уряд закликає остерігатися вроджених вад.

Одна дитиначи двоє дітей - незалежно від демографічної програми - КПК продовжує розглядати жінок, як репродуктивних агентів держави, як інструменти реалізації для євгенічного розвитку.

Остання кампанія має особливу мету для освічених. Стаття, що була вперше опублікована у грудні 2015 року в Пекіні в газеті «Юс Дейлі» –  офіційному виданні Комуністичної молодіжної ліги, закликала студенток мати дітей, а також показала фотографію жінки, що тримала немовля у мантії бакалавра. Цю статью широко перевидали, під заголовками «Університет у Пекіні має понад 10 студенток, що стали матусями: яскраві перспективи роботи» та «Уже маю дитину - бажана якість для працевлаштування - більшість студенток готуються до вагітності.» Ще одна стаття з популярної пошукової системи sohu.com, де публікуються повідомлення зі ЗМІ, розігрувала романтику про ранніх дітей: «Радісна любов до студентки жіночого університету: перший рік –  жити разом,другий рік –  завагітніти, третійрік  – народити».
У той жечас уряд заважає неодруженим жінкам мати дітей –  шляхом штрафів та адміністративних перешкод.Оскільки вважає, що шлюб та сім’я є стовпом соціальної стабільності. Ще у 2007 році він намагався стерегти стигматизацію жінок, котрі залишилися неодруженими після 27 років, називаючи їх «шен-ню» – «старі діви». Сьогодні уряд розширює офіційні ініціативи проведенняпобачень. Ліга комуністичної молоді організовує побачення на осліп по всій країні, тим самим навчаючи молодих людей «правильно ставитися» до любові й шлюбу.

Євгенічний підтекст підходу безпомилковий. Навіть у тому випадку, коли чиновники закликають китайських жінок вийти заміж та завагітніти. Та навіть за допомогою примусу заохочують до того, що етнічні меншини з високими рівнями
народжуваності –  особливо уйгури впівнічно-західному регіоні Сіньцзяну –  мали більше дітей. Минулого літа урядовці закликали до «етнічної рівності». Вони оголосили про закінчення давнього винятку, яке дозволяло уйгурським й іншим національним меншинам мати на одну дитину більше дитину, ніж сім’ї з ханьської етнічної групи. Але люди нереагують на нову політику, як сподівався уряд. Наприклад,багато жінок відсувають від себе  одностайність уряду та його постійні
спроби впровадити репродуктивну соціальну інженерію. Цифри,оприлюднені минулого місяця Національним бюро статистики, не дають розбивку, порівнюючи, скажімо, рівень народжуваності в містах та селах, але опитування та
анекдотична інформація є відкритими. У травні 2017 року опитування більш ніж 40 000 жінок, що працюють у Джаопхін, одному із найбільших інтернет-сайтів для набору персоналу Китаю виявило, що близько 40% респондентів, які не мали дітей, заявили, що не хочуть мати жодного, і майже 63% працюючих мам з однією дитиною сказали, що не не хочуть мати ще одного. Опитані жінки повідомили, що основними причинами такої позиції: брак часу та енергії, за рахунок виховання дітей та “відчуття занепокоєння щодо кар'єрного росту”.

Наслідки таких висновків потенційно можуть бути вражаючими, враховуючи швидкість зростання середнього класу Китаю. У 2016 р. Аналітичний підрозділ «Економіст» (газета в США) підрахував, що кількість китайців, що належать до класів з високим рівнем доходу або володіють високими доходами дорівнюють 132 мільйонам (10% населення) у 2015 році, а до 2030 року ця цифра зросте до 480 мільйонів (35% населення).

Іншими словами,остання політика щодо планування сім’ї в Китаї –  це не тільки порушення прав жінок, це ще одна спроба не ефективного методу просування урядової програми народонаселення. І так, навіть наслідуючи власну логіку, КПК слід відмовитися від цих заходів.