Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych

Sylwia Kurpińska

Nr albumu: 451619

**Imigracja Ukraińców, Białorusinów i Rosjan do Polski**

Praca zaliczeniowa z Demografii

na kierunku: Ekonomia/Finanse i Rachunkowość/Informatyka i Ekonometria

Praca wykonana pod kierunkiem

dr. Hab. Agata Górny, prof. ucz.

Z Katedry Ekonomii Ludności i Demografii

WNE UW

Warszawa, styczeń 2023

**Streszczenie**

Praca zaliczeniowa dotyczy imigracji Ukraińców, Białorusinów i Rosjan do Polski. Zawiera analizę danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Została ona podzielona na trzy rozdziały. w pierwszym rozdziale omówiono podstawowe pojęcia związane z migracjami. Definiuje co oznacza migracja i wskazuje na różne jej cele. Rozdział drugi skupia się na analizy danych statystycznych pokazujących liczbę imigrantów, którzy otrzymali zezwolenia na pracę lub liczbę oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi według obywatelstwa w latach 2010-2019. w trzecim rozdziale analizowane są imigracje obywateli krajów będących tematem tej pracy w celach innych niż zarobkowa, a mianowicie w celu połączenia rodzin i studiów.

**Słowa kluczowe**

imigracja, migracja zarobkowa, migracja rodzinna, cudzoziemiec

**Dziedzina pracy (kody wg programu Erasmus)**

Ekonomia (14300)

**Klasyfikacja tematyczna**

**Tytuł pracy w języku angielskim**

Immigration of Ukrainians, Belarusians and Russians to Poland

Spis treści

[Wstęp 3](#_Toc125918415)

[Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczące migracji 4](#_Toc125918416)

[Rozdział II. Imigracje zarobkowe Ukraińców, Białorusinów i Rosjan do Polski 6](#_Toc125918417)

[2.1 Wprowadzenie 6](#_Toc125918418)

[2.2 Imigracje zarobkowe – zezwolenie na pracę 7](#_Toc125918419)

[2.3. Imigracje zarobkowe – oświadczenie pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. 9](#_Toc125918420)

[2.4. Imigracje zarobkowe – zezwolenie na pracę sezonową 11](#_Toc125918421)

[Rozdział III. Inne rodzaje imigracji 12](#_Toc125918422)

[3.1 Imigracje – chęć złączenia się z rodziną 12](#_Toc125918423)

[Zakończenie 14](#_Toc125918425)

[Bibliografia 15](#_Toc125918426)

[Spis tabel i rysunków: 16](#_Toc125918427)

# Wstęp

Polska jest krajem, do którego coraz częściej zaczynają przybywać imigranci z sąsiednich krajów, takich jak Białoruś, Ukraina i Rosja. Przyjeżdżają oni z różnych powodów, wśród których można wymienić poszukiwanie lepszych warunków do życia i pracy oraz ucieczkę przed konfliktami zbrojnymi i politycznymi w swoich krajach.

Celem tej pracy badawczej jest zbadanie różnic i podobieństw pomiędzy imigracją tych narodowości do naszego kraju, przedstawienie, które z nich przeważają wśród wybranych typów imigracji oraz spojrzenie na dynamikę zmian w strukturze imigracji na przestrzeni lat 2010-2019. Chciałabym przybliżyć ten temat, aby lepiej zrozumieć motywacje, którymi kierują się cudzoziemcy do podjęcia decyzji o przeprowadzce do Polski oraz zobaczyć jak kształtowała się dynamika tych imigracji – w których latach wzrost był najbardziej gwałtowny, wśród której grupy cudzoziemców. Dzięki tej pracy będziemy mogli lepiej przygotować się na przyjęcie i włączenie imigrantów z Białorusi, Ukrainy i Rosji do polskiej społeczności.

Pytania badawcze jakie przyjęłam w pracy to:

* Obywatele jakiego kraju (Ukrainy, Białorusi czy Rosji) najczęściej imigrują do Polski w celach zarobkowych, łączenia rodziny, studiów?
* Jak na przestrzeni lat 2010-2019 kształtowała się dynamika imigracji do Polski wśród obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji?

Hipotezy, które przyjęłam w pracy:

* Największą grupę imigrantów zarobkowych, rodzinnych i studentów stanowią Ukraińcy, a najmniejszą Rosjanie.
* Po 2014 roku gwałtowanie wzrosła imigracja Ukraińców do Białorusi ze względu na atak Rosji na Ukrainę. Imigracja Białorusinów i Rosjan powoli rosła, bez gwałtownych skoków.

Ta praca ma na celu przedstawić odpowiedzi na powyższe pytania oraz potwierdzi lub odrzuci przyjęte hipotezy.

W pracy na temat imigracji Białorusinów, Rosjan i Ukraińców do Polski zastosowano szereg różnych źródeł. Głównym źródłem informacji były dane statystyczne dotyczące liczby imigrantów z tych krajów w Polsce, pochodzące z raportów Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. w celu uzupełnienia informacji w pracy wykorzystano także różnego rodzaju raporty i artykuły poświęcone imigracji do Polski, dostępne na stronach internetowych rządowych i niezależnych instytucji badawczych.

Praca na temat imigracji do Polski wśród Ukraińców, Białorusinów oraz Rosjan składa się z następujących rozdziałów:

* Wstęp – w tej części pracy zostanie przedstawiony temat pracy, a także cel i hipotezy badawcze pracy.
* Podstawowe pojęcia dotyczące migracji – w tym rozdziale zostaną omówione podstawowe pojęcia z zakresu migracji, takie jak imigracja, emigracja etc., a także ich znaczenie w kontekście badanego zjawiska.
* Imigracje zarobkowe Ukraińców, Białorusinów i Rosjan – w tym rozdziale zostaną przedstawione różnice i podobieństwa pomiędzy imigracją tych narodowości do Polski, na podstawie danych statystycznych pokazujących liczbę wydanych zezwoleń o pracę, oświadczeń pracodawców o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń o pracę sezonową.
* Inne rodzaje imigracji – w ostatnim rozdziale zostaną przedstawione dane dotyczące imigracji w celu łączenia rodzin i studentów na pierwszym roku wśród cudzoziemców.
* Podsumowanie – w tej części pracy zostanie podsumowane całe badanie, zostaną wyciągnięte wnioski i potwierdzę lub zaprzeczę postawionym hipotezom.

# Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczące migracji

Aby lepiej zrozumieć temat pracy, należałoby się przyjrzeć pojęciu m i g r a c j i. Jest to wędrówka lub ruch mechaniczny ludności, czyli przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania. Należałoby jednak uściślić co takiego oznacza termin „trwała zmiana”. Najczęściej przyjmuje się, że migracjami są przemieszczenia się danej osoby z jednego miejsca do innego na czas nie krótszy niż z góry ustalony. w wielu krajach najczęściej czas ten wynosi minimalnie trzy miesiące i tak też przyjmiemy w tej pracy badawczej. w praktyce migracje często określa się według deklaracji, która dotyczy zamierzonego czasu zamieszkiwania przez osobę migrującą lub dokumentu urzędowego, zezwalającego na zamieszkanie (często przesądzającego maksymalną długość pobytu)[[1]](#footnote-1).

Warto byłoby zaznajomić się również z różnymi rodzajami migracji. Można je podzielić rozmaicie w zależności od obranego kryterium. Pierwszym sposobem jest podzielenie je na to, czy odbywają się w środku granic jednego państwa czy też osoby migrujące zmieniają kraj w którym przybywają (migracje wewnętrzne lub zagraniczne). w tej pracy będziemy zajmować się migracjami zagranicznymi, a uściślając – migracjami Ukraińców, Białorusinów oraz Rosjan do Polski. Można jednak podzielić rodzaje migracji według innych kryteriom, między innymi ze względu na długość migracji (krótko czy długookresowe), na to, czy są to migracje legalne lub nielegalne, dobrowolne czy przymusowe oraz, co będzie nas szczególnie w tej pracy interesować – jaka jest motywacja osób migrujących[[2]](#footnote-2). Jednym z powodów, dla którego ludność migruje do innych państw jest migracja zarobkowa, czyli inaczej migracja ekonomiczna. Jest to przemieszczenie się aby podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania w celu podniesienia swoich dochodów oraz standardu życia[[3]](#footnote-3). Innym powodem, któremu warto byłoby również przyjrzeć się jest migracja z powodów rodzinnych. Często ludzie dołączają do przebywających już w innym kraju członków rodzin, uznając że na danym terytorium będzie im się żyło korzystniej.

Migracje zagraniczne, którymi będziemy się zajmować, wiążą się również z dwoma szczególnymi pojęciami: e m i g r a c j a oraz i m i g r a c j a. Emigracja oznacza o d p ł y w ludności poza granice danego terytorium. Oznacza to opuszczenie kraju na stałe lub na czas określony, gdy jego celem jest na przykład praca zarobkowa[[4]](#footnote-4). Imigracja natomiast oznacza wprowadzenie się, czyli n a p ł y w ludności na dane terytorium. Jest to końcowy etap procesu migracji, a jego początek stanowi wyżej wspomniana emigracja. z tego powodu trudno rozpatrywać te zjawiska osobno[[5]](#footnote-5).

Kraje zwracają uwagę na stan imigrantów, przez których rozumie się mieszkających w danym kraju cudzoziemców (czyli osobie, która nie posiada obywatelstwa danego kraju, na którym terytorium znajduje się)[[6]](#footnote-6). Jest to istotne, ponieważ dzięki temu mogą poznać różnice między ludnością przybyłą na ich teren oraz poznać ich motywacje i potrzeby.

Na przykładzie państwa jakim jest Polska, trzema podstawowymi rodzajami zezwoleń pobytowych, jakie mogą zostać wydane cudzoziemcowi migrującemu do tego kraju, są: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane na okres do 3 lat i tylko wtedy, kiedy imigrant chce zostać w Polsce na dłużej niż trzy miesiące w określonym celu, najczęściej jest to praca, studia, chęć złączenia rodziny lub inne okoliczności które mogą zostać udowodnione. Zezwolenie na pobyt stały jest wydawane tym cudzoziemcom, którzy są osobami o polskim pochodzeniu, posiadaczami ważnej Karty Polaka lub są małżonkami polskich obywateli co najmniej 3 lata oraz przebywają w Polsce niezmiennie przez 2 lata w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy. Ostatnim rodzajem zezwoleń pobytowych jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. o niego mogą starać się obywatele innych państw, którzy legalnie zamieszkują w Polsce bez znaczących przerw ponad 5 lat, posiadają trwałe źródło dochodu, ubezpieczenie zdrowotne i potwierdzenie na znajomość języka polskiego[[7]](#footnote-7).

# Rozdział II. Imigracje zarobkowe Ukraińców, Białorusinów i Rosjan do Polski

## 2.1 Wprowadzenie

W tym rozdziale przyjrzymy się w bliższym stopniu powodom, jakimi mieszkańcy Ukrainy, Białorusi oraz Rosji kierują się migrując na terytorium Polski. Jednym z nich są imigracje zarobkowe, czyli jak wcześniej zostało wspomniane – migracje mające na celu poprawienia standardu życia i zwiększenia swojego dochodu. Jednak, należy zwrócić uwagę na to, że ciężko określić liczbę obcokrajowców zamieszkających Polskę. Dane Straży Granicznej pokazują liczbę przekroczeń granicy, ale nie wskazują na rzeczywistej liczby osób – niektórzy mogli przekraczać granicę więcej niż raz, inni wyjechać do innych krajów, a jeszcze inni pozostać w Polsce. Dane, które najlepiej pokażą liczbę cudzoziemców zamieszkujących Polskę są dane dotyczące pracy – dane na temat ile zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę sezonową zostało wydanych oraz ile osób obejmują oświadczenia pracodawców o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.[[8]](#footnote-8)

Jednym z ważnych aspektów, na który trzeba szczególnie zwrócić uwagę jest to, kiedy cudzoziemiec może starać się o legalne zatrudnienie w Polsce. Aby osoba nie będąca obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogła legalnie pracować w Polsce, musi łącznie spełniać następujące warunki:

* Musi posiadać tytuł dający mu uprawnienia do wykonywania pracy na przykład wiza Schengen, wiza krajowa z kodem „06”, zezwolenie na pobyt czasowy
* musi posiadać:

1. zezwolenie na pracę w Polsce
2. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń
3. zezwolenie na pracę sezonową
4. zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.

Praca takiej osoby jest także legalna, jeśli ma on pozwolenie na pobyt czasowy i pracę (czyli pozwolenie jednolite)[[9]](#footnote-9).

## 2.2 Imigracje zarobkowe – zezwolenie na pracę

Jednym z podstawowych dokumentów, jakie może uzyskać cudzoziemiec starający się o legalne zatrudnienie w Polsce jest zezwolenie na pracę. w nim przedstawiony zostaje podmiot, który powierza pracę cudzoziemcowi oraz stanowisko/rodzaj pracy, jaką będzie wykonywał. Praca jest legalna tylko kiedy cudzoziemiec wykonuje pracę wskazaną w zezwoleniu.

Rysunek 1. Liczba cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce według obywatelstwa

*Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych Departamentu Rynku Pracy MRPiPS.*

Rysunek 1. przedstawia liczbę cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce według obywatelstwa. Pierwszym co można zauważyć jest fakt, że liczba zezwoleń wydawanych rośnie. w 2019 roku wydano ich ponad 470000 czyli ponad trzykrotnie więcej niż w 2016 roku oraz ponad 11 razy więcej niż w 2010 roku. Da się również zaobserwować, że z wymienionych krajów to obywatele Ukrainy w latach 2010-2019 stanowią największa liczbę imigrantów starających się o to zezwolenie. Porównując to ze wszystkimi złożonymi wnioskami, w 2010-2019r. są to kolejno: 35%, 46%, 56%, 52%, 60%, 76%, 83%, 81%, 72% i 73%. z tych informacji można wywnioskować, że procentowy udział Ukraińców w osobach starających się o zezwolenie o pracę systematycznie rósł w latach 2010-2016, po czym zaczął nieznacznie maleć. Kolejnym faktem wartym zaobserwowania jest to, że obywatele Rosji stanowią bardzo niewielką część osób, którzy otrzymali zezwolenia o pracę, bo ich udział nie przekracza nawet 2,5% całości. Na podstawie tych danych można przypuszczać, że Rosjanie są w najmniejszym stopniu (jeśli bierzemy pod uwagę tylko członków wymienionych państw) zainteresowani migracją do Polski w celach zarobkowych. Obywatele Białorusi procentowo stanowią mniejszą część osób dostających ten wniosek, lecz należy pamiętać, że Białorusinów jest mniej niż Ukraińców i to mogłoby spowodować tę rozbieżność. Patrząc jednak na liczbę ludności Ukrainy i Białorusi w 2014 roku, aż 5,9 osób na 10 000 osób dostało dany wniosek w Ukrainie, a tylko 1,9 na 10 000 w Białorusi.

## 2.3. Imigracje zarobkowe – oświadczenie pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Kolejnym dokumentem, jaki może dać cudzoziemcom legalną pracę jest oświadczenie pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Dotyczy ono cudzoziemców, którzy podejmują krótkoterminowe (okres zatrudnienia nie przekroczy 24 miesięcy)[[10]](#footnote-10) zatrudnienie w Polsce. Nie jest wówczas konieczne uzyskanie zezwoleń na pracę, jednak dotyczy ono jedynie obywateli wybranych państw – w latach 2010-2013 były to Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdowa oraz Gruzja, a od 2014 do tych krajów dołączyła także Armenia[[11]](#footnote-11).

Rysunek 2. Liczba oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi według obywatelstwa cudzoziemców w latach 2010-2019

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Rynku Pracy MRPiPS*

Jak można zauważyć na wykresie 2. – w przypadku oświadczeń zarejestrowanych przez powiaty urzędu pracy w latach 2010-2019 sytuacja związana z liczbą cudzoziemców na polskim rynku pracy, to obywatele Ukrainy stanowią jej znaczną część. Porównując z ogółem liczb złożonych oświadczeń jest to ogromny procent wkładu, a porównując z sytuacją obywateli Białorusi i Rosji – ogromna przepaść. Jeśli chodzi o porównanie Białorusi i Rosji, Białoruś mimo mniejszej liczby mieszkańców przewyższa. Wartym zauważenia jest to, że zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w ramach oświadczenia o zamiarze powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest o wiele bardziej popularne, ponieważ porównując przykładowo 2014 rok, zostało wydanych 43663 zezwoleń do pracy ogólnie, a  oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – 387398. w przypadku obywateli Białorusi ciekawym i wartym zauważenia faktem jest gwałtowniejszy wzrost (liczba wniosków się wówczas podwoiła) w latach 2016-2017 w przypadku oświadczeń pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, tak jak i w przypadku zezwoleń o pracę – wówczas w latach 2016-2018 gdzie również można było widzieć podwajanie się liczby zezwoleń co rok.

Na taki diametralny wzrost zainteresowania polskim rynkiem pracy mogło złożyć się kilka okoliczności. Po pierwsze, od stycznia 2014 roku stopa bezrobocia rejestrowanego zaczęła spadać po kilku latach wzrostu. Po drugie, Polska zaczęła wychodzić z pewnego spowolnienia gospodarczego, które było spowodowane kryzysem finansowym (który miał miejsce od połowy 2007 roku do połowy 2009 roku). Po trzecie, przez efekt starczenia się społeczeństwa, w Polsce więcej osób zaczęło odchodzić na emeryturę w porównaniu z nowymi pracownikami. Co również istotne w kontekście Ukrainy – Rosja w 2014 roku zaatakowała ją, zajmując Krym i Donbas, co spowodowało pokaźny kryzys gospodarczy i zainicjowało migracje – Ukraińcy zaczęli coraz częściej wędrować na polski rynek pracy. Podsumowując, popyt na pracowników rósł, krajowa podaż zaczęła spadać, a za bliską granicą duża grupa ludzi zaczęła szukać szansy na poprawę swojej sytuacji ekonomicznej.[[12]](#footnote-12)

W przypadku Białorusinów jednak w innym czasie zanotowano wzrost, bo jak wcześniej zostało zaznaczone – dopiero w 2016 roku.. Ośrodek Badań nad Migracjami z w swojej analizie z 2014 roku[[13]](#footnote-13) wskazał na wiele przeszkód, które ograniczały zainteresowanie migracjami do Polski, na przykład to że głównym krajem do którego migrowali Białorusini była Rosja oraz to, iż w innych krajach Europy Zachodniej oferowano wyższe zarobki. Jednak, jak wskazuje Andrei Yeliseyeu, w ostatnich latach stagnacja gospodarcza w Rosji spowodowała większe zainteresowanie białoruskich pracowników Polską. [[14]](#footnote-14)

## 2.4. Imigracje zarobkowe – zezwolenie na pracę sezonową

Ostatnim dokumentem, który jest udzielany cudzoziemcom starającym się o pracę jest zezwolenie na pracę sezonową, czyli pracę wykonywaną przez czas krótszy od 9 miesięcy w roku, w pracach uznanych za sezonowe, to znaczy różne działania związane z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, a także gastronomią, rolnictwem, leśnictwem czy rybactwem. [[15]](#footnote-15) Zostało one wprowadzone 1 stycznia 2018.

Tabela 1. Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową według obywatelstwa w latach 2018-2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obywatelstwo** | **Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową** | |
| **2018** | **2019** |
| Ukraina | 133029 | 267 728 |
| Białoruś | 649 | 1 442 |
| Rosja | 50 | 276 |
| **Ogółem** | 134601 | 273 598 |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego MRPiPS*

Patrząc na dane dotyczące 2018-2019 (wcześniej bowiem to zezwolenie nie istniało) również można zauważyć przeważającą liczbę Ukraińców, lecz w tym wypadku jest to rekordowy udział, gdyż obywatele Ukrainy w 2018 roku stanowią ponad 98% wszystkich wydanych zezwoleń. w 2018 roku Rosjanie stanowią natomiast bardzo małą grupę osób, bo tylko 0,03%, natomiast Białorusinie – 0,4%. Widać jednak duży wzrost między tymi latami, bo w każdym przypadku wzrosło to dwukrotnie, a u Rosjan – ponad pięciokrotnie. Nadal jednak to ledwo 0,1% udziału.

Podsumowując, w latach 2010-2019 widać wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, a najczęściej do tego wykorzystywane jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Utrzymuje się dominujący udział obywateli Ukrainy wśród cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce, ale widać również stopniowy wzrost udziału obywateli Białorusi. Rosjanie w każdym z tych przypadku stanowi mały, wręcz marginalny procent udziału. Najbardziej gwałtowny wzrost wśród obywateli Ukrainy miał miejsce w w latach 2014-2016, a wśród Białorusinów 2016-2018.

# Rozdział III. Inne rodzaje imigracji

## 3.1 Imigracje – chęć złączenia się z rodziną

Ludzie podróżują do innych krajów z różnych powodów, nie tylko w celu poprawy swojej sytuacji ekonomicznej. Jednym z powodów dla których ludzie imigrują jest chęć do złączenia się z rodziną. Mają oni do tego prawo, o ile są albo: współmałżonkami (a ich związek małżeński jest uznawany przez prawo polskie) lub jest nim nieletnie dziecko (nie tylko biologiczne, może być również przysposobione lub pozostające na jego utrzymaniu. Członkowie rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą się z nimi połączyć uzyskując zezwolenie na pobyt czasowy, lecz muszą także również złożyć szereg innych dokumentów, takich jak dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca wymaganego prawem zezwolenia na pobyt etc.[[16]](#footnote-16)

Rysunek 3. Łączna liczba zaakceptowanych wniosków w sprawie łączenia rodzin ze względu na narodowość składającego latach 2016-2017

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce*

Z danych na rysunku 3. wynika, że w tym wypadku to również obywatele Ukrainy złożyli najwięcej wniosków w sprawie łączenia rodzin i stanowią ponad 80% wśród tych trzech, wybranych krajów. Jednak jeśli chodzi o Rosjan i Białorusinów ich udział jest inny niż w przypadku imigracji zarobkowej, bowiem to obywateli Rosji jest więcej (oczywiście, należy pamiętać że Rosja ogólnie posiada większą liczbę obywateli ni z Białoruś, lecz w przypadku migracji zarobkowej mimo tej dysproporcji to Białorusinie stanowiły większy udział). Istotnym faktem jest też to, że jeżeli chodzi o Rosję to dominowali tu obywatele narodowości czeczeńskiej.[[17]](#footnote-17) Widać również, że o wiele więcej imigrantów starało się o przyjazd do Polski poprzez dokumenty zezwalające o pracę, a nie przez wnioski o łączenie rodziny.

## 3.2 Imigracje – chęć zwiększenia swojego wykształcenia

Innym powodem, dla którego cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski jest chęć zwiększania swojego wykształcenia. Oczywiście, niektórzy cudzoziemcy już wcześniej mogli mieszkać w Polsce i  tego powodu podjęli w niej edukację, ale mimo wszystko porównując liczbę poszczególnych obywateli państw oraz tego ile ich studiuje na pierwszym roku w wybranych latach, można będzie zauważyć tendencję, którzy obywatele w największym stopniu są zainteresowani szkołami wyższymi w Polsce.

Rysunek 4. Liczba cudzoziemców studiujących na pierwszym roku studiów w latach 2010-2019 według obywatelstwa

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.*

Obywatele Ukrainy w tym wypadku również przeważają. Dynamiczny wzrost można było zauważyć jednak w latach 2011-2015, więc wcześniej niż w przypadku migracji zarobkowych, po czym zaczął rosnąć w dużo wolniejszy sposób. Inaczej jest natomiast jeśli chodzi o obywateli Białorusi, a ich udział zaczął się zwiększać dużo dynamiczniej w 2016-2018 roku, tak samo jak w przypadku imigracji ekonomicznych (w 2018 roku odnotowano 1,7 razy więcej Białorusinów na pierwszym roku studiów niż 2 lata wcześniej). Liczba Rosjan natomiast jest najniższa i powoli rośnie, oprócz nieznacznych wahań w latach 2014-2016.

# Zakończenie

W pracy badawczej analizowano imigrację obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji do Polski w latach 2010-2019. Przeanalizowano różne cele migracji, takie jak zarobkowe, rodzinne czy w celu zwiększenia swojej edukacji. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że najwięcej imigrantów przybywa do Polski z Ukrainy. w ciągu analizowanego okresu ich liczba systematycznie rosła, szczególnie po 2014 roku, co potwierdza hipotezę o wzrośnie migracji ze względu na sytuację polityczną na Ukrainie, a mianowicie atakiem Rosji na ten kraj. Liczba imigrantów z Rosji rosła powoli i stabilnie, co również potwierdzało hipotezę o braku gwałtownych skoków w tej grupie. Jednak Białorusinie nie mieli tak samo stabilnej sytuacji, ponieważ w latach 2016-2018 odnotowali gwałtowny skok, spowodowany prawdopodobnie przez między innymi stagnacje gospodarczą w Rosji, która wcześniej była ich głównym kierunkiem jeśli chodzi o migrację.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że imigracja Ukraińców do Polski jest ważnym zjawiskiem, które ma istotny wpływ na rynek pracy i społeczeństwo polskie. Imigranci z Rosji i Białorusi również odgrywają ważną rolę, chociaż ich liczba jest znacząco mniejsza. W przyszłości warto kontynuować badanie tego zjawiska, aby lepiej zrozumieć motywacje i potrzeby imigrantów, bo jak widać z przedstawionych danych – liczba imigrantów stale rośnie i będzie ich w polskim społeczeństwie coraz więcej.

# 

# Bibliografia

M. Okólski, A. Fihel. *Demografia. Współczesne zjawiska i teorie*. Warszawa 2012, s. 107

T. Homoncik, K. Pujer, I. Wolańska. *Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji. Wybrane problemy.* Wrocław 2017, s. 8

I. Czerniejewska, K. Sydow. *Specyfika migracji w województwie wielopolskim z uwzględnieniem społecznej integracji cudzoziemców*. Poznań 2021, s. 11-12

Z. Brunarska, M. Lesińska, P*oland as a(n) (un)attractive destination for Belarusian labour migrants: CARIM-East research report*, CMR Working Papers, 2018, s. 27–28

A. Yeliseu, Migration between Belarus and Poland: Current Trends and Prospect, 2018

Łączenie rodzin obywateli państw trzecich w UE: Polska, Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Warszawa 2018

1. **Źródła internetowe**

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3897756 (dostęp: 29.01.2023r.)

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3914293 (dostęp: 29.01.2023r.)

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/cudzoziemiec;3888351.html (dostęp: 29.01.2023r.)

**Ł. Komuda, *Cudzoziemcy pracujący w Polsce – trzęsienie ziemi w statystykach*. Sierpień 2022,** rynekpracy.org/wiadomosci/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-trzesienie-ziemi-w-statystykach (dostęp: 29.01.2023r.)

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00212 (dostęp: 29.01.2023r.)

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1610 (dostęp: 29.01.2023r.)

https://www.interconsulting.com.pl/pracownicy-z-armenii (dostęp 29.01.2023r.)

**Wojciech Napora**, *Rodzaje zezwoleń na pracę [zatrudnianie cudzoziemców],* https://zielonalinia.gov.pl/-/rodzaje-zezwolen-na-prace (dostęp: 29.01.2023r.)

# Spis tabel i rysunków:

[Tabela 1. Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową według obywatelstwa w latach 2018-2019. 11](#_Toc125898066)

Rysunek 1. Liczba cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce według obywatelstwa 8

Rysunek 2. Liczba oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi według obywatelstwa cudzoziemców w latach 2010-2019 9

Rysunek 3. Łączna liczba zaakceptowanych wniosków w sprawie łączenia rodzin ze względu na narodowość składającego latach 2016-2017 12

Rysunek 4. Liczba cudzoziemców studiujących na pierwszym roku studiów w latach 2010-2019 według obywatelstwa 13

1. M. Okólski, A. Fihel. *Demografia. Współczesne zjawiska i teorie*. Warszawa 2012, s. 107 [↑](#footnote-ref-1)
2. Tamże. [↑](#footnote-ref-2)
3. T. Homoncik, K. Pujer, I. Wolańska. *Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji. Wybrane problemy.* Wrocław 2017, s. 8 [↑](#footnote-ref-3)
4. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3897756 [↑](#footnote-ref-4)
5. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3914293 [↑](#footnote-ref-5)
6. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/cudzoziemiec;3888351.html [↑](#footnote-ref-6)
7. I. Czerniejewska, K. Sydow. *Specyfika migracji w województwie wielopolskim z uwzględnieniem społecznej integracji cudzoziemców*. Poznań 2021, s. 11-12 [↑](#footnote-ref-7)
8. **Ł. Komuda, *Cudzoziemcy pracujący w Polsce – trzęsienie ziemi w statystykach*. Sierpień 2022,** rynekpracy.org/wiadomosci/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-trzesienie-ziemi-w-statystykach (dostęp: 29.01.2023r.) [↑](#footnote-ref-8)
9. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00212 (dostęp: 29.01.2023r.) [↑](#footnote-ref-9)
10. https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1610 (dostęp: 29.01.2023r.) [↑](#footnote-ref-10)
11. https://www.interconsulting.com.pl/pracownicy-z-armenii (dostęp 29.01.2023r.) [↑](#footnote-ref-11)
12. **Ł. Komuda, *Cudzoziemcy pracujący w Polsce – trzęsienie ziemi w statystykach*. Sierpień 2022,** rynekpracy.org/wiadomosci/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-trzesienie-ziemi-w-statystykach (dostęp: 29.01.2023r.) [↑](#footnote-ref-12)
13. Z. Brunarska, M. Lesińska, P*oland as a(n) (un)attractive destination for Belarusian labour migrants: CARIM-East research report*, CMR Working Papers, 2018, s. 27–28 [↑](#footnote-ref-13)
14. A. Yeliseu, Migration between Belarus and Poland: Current Trends and Prospect, 2018 [↑](#footnote-ref-14)
15. **Wojciech Napora**, *Rodzaje zezwoleń na pracę [zatrudnianie cudzoziemców],* https://zielonalinia.gov.pl/-/rodzaje-zezwolen-na-prace (dostęp: 29.01.2023r.) [↑](#footnote-ref-15)
16. Łączenie rodzin obywateli państw trzecich w UE: Polska, Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Warszawa 2018 [↑](#footnote-ref-16)
17. Tamże. [↑](#footnote-ref-17)