**Тенденции в эмиграционных намерениях и их реализация молодежью России**

***Райзман Екатерина Михайловна***

*Студент
Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П.Кололёва,
факультет экономики и управления, Самара, Россия
E–mail: paradisenet@mail.ru*

В эпоху глобализации происходит расширение и укрепление связей между государствами, что, как следствие, вызывает ускорение международного обмена. Трудоспособное население большинства стран становится все более мобильно и подвижно. Среди процессов миграции населения и трудовых ресурсов последнего периода значительное место занимает миграция высококвалифицированных специалистов. Большой интерес к интеллектуальной миграции свидетельствует о возросшем значении интеллектуального потенциала в социально-экономическом развитии стран. Ведь именно интеллектуальный труд является важнейшим фактором устойчивого развития страны.

Мигрантов можно разделить на реальных и потенциальных. В настоящее время в России высока доля потенциальных мигрантов - тех, кто только декларирует свои миграционные намерения. По результатам одного из опросов Левада-Центра, в 2012 г. о переезде из России думали 22% ее граждан, при этом 9% из них размышляли на эту тему постоянно. Основная масса желающих перебраться за рубеж (43%) - это люди в возрасте от 18 до 39 лет. При этом число потенциальных мигрантов с 2008 г. по 2012 г. выросло на 5% [4].

Об усилении миграционных настроений свидетельствуют и результаты социологических исследований по выявлению миграционных установок и намерений студентов и молодых ученых, проведенные нами в 2011-2012 гг. Было опрошено 485 студентов Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ), 47 студентов Московского авиационного института и 35 молодых ученых СГАУ. По результатам опросов выявлены 4 стратегии миграционно-профессионального поведения: российская (нацеленность на постоянное проживание и работу на Родине – 30%); пророссийская (проживание в России с возможностью работы за рубежом - 44,6%); прозападная (проживание за рубежом с возможностью работы в России - 6,5%); эмиграционная (проживание и работа за рубежом - 18,9%) [1].

Полученные данные позволили сформулировать 3 прогноза развития миграционных процессов. Вероятностью каждого из прогнозов по закону больших чисел выступают процентные соотношения выбранных стратегий. Для реалистического прогноза могут использоваться данные по полугодиям 2010-2013 гг. о количестве реальных мигрантов [2]. Значения прогнозов пессимистического и оптимистического взяты из основных кумулятивных итогов прогнозных расчетов по вариантам прогнозных сценариев в 2004–2020 гг. (тыс чел.) [3].

Таблица 1. Прогнозные сценарии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вероят-ность | Янв. 2012 г. (чел.)  | Фев. 2012 г. (чел.)  | Мар. 2012 г. (чел.) | … | Апр. 2013 г. (чел.) | Май 2013 г. (чел.) | Июн. 2013 г. (чел.) |
| Пессимистический | 0,300 | 6885 | 7644 | 7225 | … | 7254 | 6858 | 7578 |
| Оптимистический | 0,511 | 17021 | 17581 | 17824 | … | 18547 | 17958 | 18558 |
| Реалистический | 0,189 | 46486 | 55974 | 58486 | … | 65997 | 57157 | 66787 |

Исходя из имеющихся данных, возможно определить линии Парето, показывающие все комбинации соотношения потенциальных мигрантов и нежелающих покидать страну.

К примеру, для 2012 года ситуацию описывает степенная функция L=183,86σ0,5265. Так как показатель степени меньше единицы, то функция соответствует случаю ускоряющегося роста абсолютного ежегодного прироста (рис. 1).

Рис. 1. Линия Парето 2012 г.

Для выявления тенденции количества мигрантов на будущие два года по месяцам обратимся к асинхронному гармоническому анализу, который заключается в последовательном исключении наиболее подходящих гармоник с индивидуальными фазами, частотами и амплитудами до тех пор, пока не исчезнет автокорреляция случайных остатков (рис. 2). Моделируемый временной ряд с наблюдаемыми значениями представим следующим образом:



Рис. 2. Моделируемый временной ряд.

Прогнозируемые значения являются позитивными для нашей страны, так как в целом количество мигрантов снижается. Однако выявляемые миграционные установки свидетельствуют об уровне потенциальной миграции, которая имеет вполне реальные социально-экономические последствия.

Изучение тенденций интеллектуальной миграции необходимо для определения способов управления и регулирования миграционных потоков, что непосредственно связано с развитием инновационного потенциала России.

**Литература**

1. Райзман Е.М. Модель экономических потерь от интеллектуальной эмиграции из России Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. - 2013. – № 3 (7). C. 70–72.

2. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики России).

3. www.archipelag.ru (Русский Архипелаг, сетевой проект «Русского Мира»).

4. www.levada.ru (Аналитический центр Юрия Левады).