Карпенко О.О.*, студент,*

*Державний торговельно-економічний*

*університет*

*Красільнікова О.В., канд. іст. наук, доцент,*

*Державний торговельно-економічний*

*Університет*

**СОЦІАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ**

Насамперед, потрібно розібратися що ж таке соціальна нерівність, як суспільне явище. Соціальну нерівність дуже часто плутають із соціальними або культурними відмінностями. Це є неправильно, адже соціальні нерівності являють собою ситуацію у суспільстві, соціальні групи населення належать до різних соціальних груп або кіл, та при цьому мають певні привілеї відносно інших, або навпаки є позбавленими від них.

Сама наявність певних привілеїв у суспільстві призводить до того, що виникає дискримінація за різноманітними ознаками, такими як етнічна або ж релігійна, яка рано чи пізно зумовлює виникнення конфліктів всередині соціуму, а це не припустимо у сучасному демократичному суспільстві. Культурні відмінності, в свою ж чергу, не призводять до будь-яких конфліктів взагалі, тому що вони є лише особливостями, які вирізняють одних членів суспільства від інших.

Чи існує в Україні соціальна нерівність? З абсолютною упевненістю, можна сказати що так, адже такі поняття як бідність чи корупція не є чужими для України, яка протягом багатьох років бореться з ними. Бідність є чи не найголовнішою нерівністю в сучасній Україні, адже за цим поняттям приховано чимало проблем населення, таких як: неможливість забезпечення своєї родини харчуванням, неможливість отримати якісну освіту та медичне обслуговування. Ці проблеми не є чимось особливим для українського народу, а тому вже можна робити висновки щодо рівня бідності в Україні. Щодо корупції, то це поняття також є одним з головних чинників виникнення соціальних нервіностей, адже навіть елементарні речі в Україні дуже часто вирішуються за гроші, наприклад вступ до вищого навчального закладу або бажання розпочати свою власну справу. Через високий рівень корупції в країні, деякі прошарки населення отримують доступ до певних послуг або можливостей лише з тієї причини, що в них є гроші, на відміну від інших. Такі умови життя стали підґрунтям для виникнення в Україні тої соціальної ситуації, яка відбувається зараз.

За своєю структурою, соціальні нерівності поділяються на велику кількість підгруп, практично кожна з яких має безпосереднє відношення до України. Соціальна нерівність серед людей пенсійного віку. Пенсіонери є однією із найбільш незахищених верств населення, а тому піддаються впливу майже всіх соціально-економічних чинників. Причиною цього, в першу чергу, є доволі низькі пенсії. [1] Проаналізувавши будь-яке соціальне опитування, можна прослідкувати ситуацію, в якій пенсіонери практично не можуть бути повністю задоволеними життям, адже через скрутне фінансове становище цього прошарку населення, стає майже неможливим отримання дійсно якісного медичного обслуговування, а інколи навіть забезпечення банальним харчуванням або одягом. [2]

Цифрова нерівність. Серед звичних нам нерівностей останнім часом чималої популярності почала набувати саме цифрова, яка являє собою нерівномірний доступ населення до комп’ютерних технологій та значний розрив між навичками окремо взятих груп населення. Таким чином, рівень навичок володіння цифровою технікою та інтернетом визначається насамперед місцем проживання особи, тобто найбільша кількість просунутих інтернет користувачів знаходяться у великих містах та їх обласних центрах, в той час як жителі сіл та маленьких містечок не можуть похвалитися гарними знаннями інтернет технологій.

Соціальна нерівність у сфері зайнятості. Головним чинником виникнення нерівностей у цій сфері є дискримінація на ринку праці, що визначається упередженим ставленням роботодавця до осіб, що мають однакову робочу кваліфікацію, на основі їхньої статі, раси, віку, релігійних вподобань. [3] Через бажання роботодавця отримати більшу вигоду, у сфері зайнятості має місце бути неофіційне працевлаштування, що збільшує ризик недотримання прав працівника роботодавцем. Неофіційне працевлаштування несе низку ризиків для працівника, адже з ним можуть в будь-який момент припинити співпрацю, без пояснення причин, або ж можливий ненормований робочий день, який не буде оплачений додатково, чи зрештою не виплата або лише часткова виплата, завчасно оговореної заробітної плати. [4]

Чи можливо остаточно викорінити соціальну нерівність? Головна роль в усуненні або мінімізації соціальних нерівностей належить державі, яка зі свого боку повинна приділяти значну увагу подоланню бідності та корупції, а це можливо лише за умови здійснення постійних реформ в усіх сферах діяльності України. Однак з іншого боку, соціальна нерівність, в більшості її проявах може стати стимулюючою силою для населення, щоб покращити своє становище. Вона може стати своєрідним поштовхом до змін та розвитку, що є невід’ємною частиною сучасного суспільства.

**Список використаних джерел**

1. Пенсійний фонд України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: <http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=234133> (дата звернення: 16.10.2022).
2. Іващенко О. Місто й село як соціальний простір відповідальності: солідаризація пріоритетів // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 1(15). Т.1. – Київ: ІС НАН України. – 2014. – С. 432-439.
3. Напруженість на ринку праці України: чинники, соціальні наслідки та шляхи подолання / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/articles/2248/> (дата звернення: 16.10.2022).
4. Купе Т. Робоча Сила в Україні: Поганий ККД за Умови Якісної Освіти, або Чому Необхідні Комплексні Реформи. – Режим доступу: <http://voxukraine.org/2015/09/10/ukraines-labor-forceproducing-little-with-lots-of-education-or-why-comprehensive-reforms-are-needed-ua/> (дата звернення: 16.10.2022).