**ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI**

Școala Doctorală de EconomieI

A blue logo with wings

Description automatically generated

**TEZĂ DE DOCTORAT**

Prezentată şi susţinută public de către autor:

**ANDREEA TEODORA IACOB**

Titlul tezei de doctorat:

**MIGRAȚIA ȘI EVOLUȚIA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL COVID-19. OPORTUNITĂȚILE UTILIZĂRII CAPITALULUI UMAN**

**Conducător de doctorat: Prof. univ.dr. Mirela Ionela Aceleanu**

Comisia de susţinere a tezei de doctorat:

Conf. Univ.dr MOROIANU Nicolae A.S.E București – Președinte Conf. Univ.dr PĂUCEANU Alexandra Maria Open Institute of Technology, Malta - Referent

Prof. Univ.dr DRUICĂ Elena Nolica Universitatea din București, Referent

Prof. Univ.dr IACOB Silvia Elena A.S.E. București - Referent

Prof. Univ.dr ACELEANU Mirela Ionela A.S.E. București – Conducator științific

București 2024

Cuprins

[1. INTRODUCERE 10](#_Toc183774982)

[2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII. MIGRAȚIA, EVOLUȚIA SOCIO-DEMOGRAFICĂ ȘI CORELAȚII CU CAPITALULUI UMAN. 13](#_Toc183774983)

[2.1. MIGRAȚIA – STRUCTURI TEORETICE DEFINITORII ALE FENOMENULUI 13](#_Toc183774984)

[2.2. EVOLUȚIA ISTORICĂ A TEORIEI PRIVIND MIGRAȚIA 19](#_Toc183774985)

[2.4. PSIHOLOGIA COMUNITĂȚII. PERSPECTIVĂ DE ANALIZĂ PRIVIND MIGRAȚIA. 26](#_Toc183774986)

[2.5. TIPOLOGII ALE MIGRAȚIEI 28](#_Toc183774987)

[2.6. FACTORII CARE DETERMINĂ MIGRAȚIA 30](#_Toc183774988)

[2.7. CAPITALUL UMAN – FACTOR ESENȚIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIO-DEMOGRAFICĂ. 31](#_Toc183774989)

[2.8 CAPITALUL UMAN ÎN PERIOADA ACTUALĂ 36](#_Toc183774990)

[3. EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA. ETAPIZARE PE BAZA MĂSUSILOR DE PREVENȚIE A RĂSPÂNDIRII CU VIRUSUL SARS-COV-2 52](#_Toc183774991)

[3.1. IDENTIFICAREA IMPACTULUI PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA MIGRAȚIEI. CONSTRUIREA UNUI MODEL DE DEFINIRE TEMPORARĂ A ETAPELOR PANDEMIEI COVID-19 PRIN PRISMA MĂSURILOR DE PREVENȚIE LA NIVEL NAȚIONAL 53](#_Toc183774992)

[3.2. ETAPIZAREA PANDMIEI ÎN FUNCȚIE DE MĂSURILE DE PREVENȚIE A RĂSPÂNDIRII CU VIRUSUL SARS-COV-2. IMPLICAȚII ASUPRA CONTEXTULUI DE DESFĂȘURARE AL MIGRAȚIEI. 60](#_Toc183774993)

[3.3. ÎNCORPORAREA ÎN REALITATE A ETAPELOR PROPUSE. DISCUȚIE PE BAZA PRODUSULUI INTERN BRUT PRIN METODA CHELTUIELILOR 63](#_Toc183774994)

[4. IDENTIFICAREA IMPACTULUI COVID-19 ASUPRA MIGRAȚIEI ȘI ASUPRA EVOLUȚIEI SOCIO-DEMOGRAFICE A ROMÂNIEI 82](#_Toc183774995)

[4.1. PARTICULARITĂȚI PRIVIND MIGRAȚIA ÎN CONTEXT EUROPEAN 82](#_Toc183774996)

[4.2. VALENȚE CANTITATIVE ALE MIGRAȚIEI LA NIVELUL EU27 84](#_Toc183774997)

[4.3. VALENȚE CANTITATIVE ALE MIGRAȚIEI ÎN PERIOADA COVID-19, la nivel EU27 88](#_Toc183774998)

[4.4. VALENȚE CANTITATIVE ALE MIGRAȚIEI, ÎN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA COVID-19 PRIN PRISMA MODELULUI PROPUS DE ETAPIZARE AL PANDEMIEI COVID-19 91](#_Toc183774999)

[4.4.1. VALENȚE CANTITATIVE SOCIO-DEMOGRAFICE PRE-COVID-19, la nivelul U27 97](#_Toc183775000)

[4.4.2. VALENȚE CANTITATIVE SOCIO-DEMOGRAFICE, în perioada COVID-19, la nivel EU27 97](#_Toc183775001)

[4.4.3. VALENȚE CANTITATIVE SOCIO-DEMOGRAFICE ÎN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA COVID-19. ASPECTE ANCORATE LA ETAPIZAREA PROPUSĂ A PANDEMIEI PRIVIND MĂSURILE DE PREVENȚIE A RĂSPÂNDIRII CU VIRUSUL SARS-COV-2 98](#_Toc183775002)

[4.5 RELAȚIA DINTRE MIGRAȚIE ȘI EVOLUȚIA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 100](#_Toc183775003)

[4.5.2. RELAȚIA CANTITATIV DETERMINISTĂ DINTRE POPULAȚIA REZIDENTĂ, SPORUL NATURAL ȘI MIGRAȚIA NETĂ 103](#_Toc183775004)

[5. CERCETARE EMPIRICĂ PRIVIND OPORTUNITATILE UTILIZARII CAPITALULUI UMAN PROASPAT INFUZAT DIN CRIZĂ 107](#_Toc183775005)

[5.1 SCOPUL CERCETĂRII ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 108](#_Toc183775006)

[5.2. DEZVOLTAREA MODELULUI DE CERCETARE 112](#_Toc183775007)

[5.3.COLECTAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL CHESTIONARULUI 114](#_Toc183775008)

[5.4.ANALIZA DATELOR CHESTIONARULUI ȘI IDENTIFICAREA CORELAȚIEI DINTRE VARIABILE 115](#_Toc183775009)

[5.5. APLICAREA CORELAȚIEI ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 169](#_Toc183775010)

[6. CONCLUZII ALE CERCETĂRII ȘI PROPUNERI DE MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA POLITICILOR OCUPAȚIONALE 173](#_Toc183775011)

[6.2. PROPUNERI PRIVIND UTILIZAREA CAPITALULUI UMAN POST COVID-19. IMPULSIONAREA MIGRAȚIEI ȘI A EVOLUȚIEI SOCIO-DEMOGRAFICE. 178](#_Toc183775012)

[7. BIBLIOGRAFIE 183](#_Toc183775013)

Cuvinte cheie: COVID-19, Migrație, Capital Uman, Evoluție Socio-Demografică

**REZUMAT**

În martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemia cauzată de COVID-19, un eveniment global care a avut un impact semnificativ asupra economiilor și societăților din întreaga lume. Această criză a consumat resurse financiare, de sănătate și tehnice, dar, în același timp, a determinat agenții economici să investească în capitalul uman. Efectele acestor investiții sunt deja vizibile pe termen scurt și vor contribui la generarea de noi oportunități pe termen mediu și lung. Deși pandemia a redus fenomenul migraționist și a influențat evoluțiile socio-demografice, impactul său asupra acestor domenii trebuie analizat în perspectivă pe termen lung, prin prisma aportului de capital uman al perioadei.

Lucrarea propune o analiză a relației dintre externalitățile pozitive ale pandemiei COVID-19 și migrație, respectiv natalitate, considerând modul în care capitalul uman, flexibilitatea culturală și digitalizarea au contribuit la adaptarea economiilor. De asemenea, măsurile de distanțare socială și schimbările în valorile capitalului uman, cum ar fi flexibilitatea muncii și utilizarea instrumentelor digitale, au generat noi oportunități economice care pot influența evoluțiile socio-demografice ale României.

Un aspect esențial al cercetării este analiza migrației și a evoluției socio-demografice în România și Uniunea Europeană, comparând perioada pre-pandemică cu perioada de criză generată de COVID-19. Cercetarea empirică se concentrează pe testarea ipotezelor cu privire la modul în care percepțiile populației despre digitalizare, flexibilitatea muncii, sistemul de sănătate, educație și accesul la informații pot influența migrația și natalitatea în România.

Ipotezele de cercetare folosite au fost următoarele:

HI: Percepția asupra nivelului de digitalizare al României, asupra flexibilității în muncă, asupra capabilităților sistemului de sănătate, educației și accesului la informație inhibă dorința de a emigra din România.

H2: Percepția asupra nivelului de digitalizare al României, asupra flexibilității în muncă, asupra capabilităților sistemului de sănătate, educației și accesului la informație favorizează natalitatea.

H3: Percepția asupra nivelului de digitalizare al României, asupra flexibilității în muncă, asupra capabilităților sistemului de sănătate, educației și accesului la informație facilitează imigrația în România.

Prin validarea acestor ipoteze, cercetarea va propune modalități de utilizare a instrumentelor de capital uman dezvoltate în perioada pandemiei pentru a genera externalități pozitive asupra economiei României, inclusiv asupra fluxurilor migratorii și natalității. Aceste propuneri vor oferi decidenților politici soluții pentru echilibrarea costurilor și beneficiilor pandemiei, contribuind la dezvoltarea economiei și la ajustarea dinamicii migrației și natalității în România.