**Analýza zamestnanosti cudzincov v SR**

Klesajúca miera nezamestnanosti spolu s negatívnym demografickým vývojom je v súčasnosti obmedzujúcim faktorom dostatku voľných pracovných síl a slovenskému trhu práce zároveň chýba aj kvalifikovaná pracovná sila. Jedným z nástrojov prílevu pracovnej sily je migrácia zo zahraničia.

KOZ SR v legislatívnych procesoch požadovala, aby boli prednostne zamestnávaní slovenskí občania, keďže bol priestor na aktiváciu aspoň tých nezamestnaných, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie príliš dlho, a na vytvorenie pracovných miest pre tých, ktorí sú ochotní a schopní pracovať. Spolu s aktiváciou uchádzačov o zamestnanie je stále potrebné riešiť prepojenosť systému vzdelávania s trhom práce tak, aby študijné odbory odzrkadľovali reálne potreby trhu práce a absolventi jednotlivých odborov vzdelania spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon korešpondujúcich zamestnaní.

V prípade zamestnávania cudzincov je neustála najmä obava zo sociálneho dumpingu vo všetkých jeho podobách, zneužívania pracovnej sily a jej dovážania len za účelom šetrenia finančných prostriedkov. Zamestnanci pracujúci na území Slovenska, akejkoľvek národnosti, štátnej príslušnosti, musia mať rovnaké podmienky zamestnania, ako slovenskí zamestnanci vrátane mzdového ohodnotenia. Odbory odmietajú akúkoľvek mzdovú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti s cieľom zamestnávania lacnej pracovnej sily. Takéto dovážanie lacnej pracovnej sily by znamenalo znižovanie mzdovej úrovne na Slovensku a znevýhodňovalo by domácich pracovníkov ako tých „drahších“.

Takisto je možné pracovať s „našou“ pracovnou silou pôsobiacou v zahraničí. Možno predpokladať, že časť sa prirodzene vráti v dôsledku väzieb na Slovensko, ale dôležitejšie sú dôvody, prečo odchádzajú a zostávajú v zahraničí. Motiváciou odísť zvykne byť získanie skúseností s vedomím a hlavne vôľou vrátiť sa späť. Problematické je, keď odchádzajú už študenti, pretože majú pocit, že školstvo nie je dostatočne kvalitné, že pracovné podmienky u nás nie sú vyhovujúce a v neposlednom rade, že mzdové ohodnotenie je nedostačujúce a nezabezpečí im dôstojný život. Okrem presviedčania našich migrantov, ktorí už majú v iných krajinách vytvorené zázemie, aby sa vrátili, je nevyhnutné vytvárať doma také podmienky, že po získaní skúseností sa sem budú chcieť vrátiť, pretože tu získajú rovnaké podmienky zamestnávania ako v zahraničí.

1. **Pobyt cudzinca**

Pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny:

* Prechodný pobyt – podnikanie, zamestnanie, štúdium, osobitná činnosť, výskum a vývoj, zlúčenie rodiny, plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, modrá karta (osobitný druh prechodného pobytu)
* Trvalý pobyt – trvalý pobyt na 5 rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas, dlhodobý pobyt
* Tolerovaný pobyt

Pobyt občana Únie:

* Právo pobytu na dobu 3 mesiace od vstupu na územie Slovenskej republiky – držiteľ platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu – bez akýchkoľvek iných podmienok a formalít
* Registrácia pobytu občana Únie
* Trvalý pobyt občana Únie

Pobyt rodinného príslušníka občana Únie:

* Právo pobytu na dobu 3 mesiace od vstupu na územie Slovenskej republiky – držiteľ platného cestovného dokladu, sprevádza občana Únie alebo sa k nemu pripája
* Registrácia pobytu rodinného príslušníka občana Únie – len v prípade, ak má občan Únie (s ktorým je v príbuzenskom vzťahu) registrovaný pobyt alebo trvalý na území Slovenskej republiky
* Trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie

1. **Spôsoby zamestnávania cudzincov na území SR**

Na území SR sú zamestnávaní občania EÚ/EHP a štátni príslušníci tretích krajín.

1. **Zamestnávanie občanov EÚ/EHP**

**Zamestnávanie občanov EÚ/EHP[[1]](#footnote-1) – informačná karta –** sa od 9.5.2022 realizuje prostredníctvom elektronickej služby podania informačnej karty prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.

Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do zamestnania občana EÚ, alebo tuzemská fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky (ďalej ako „informujúca organizácia“), je povinný podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslaní na výkon práce s označeným vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce, ktorý predloží úradu najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania. Rovnako je povinný podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať úrad o skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce s označeným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce, ktorý predloží úradu najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania alebo výkonu práce.

1. **Legislatívne podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny**
2. **Pracovné miesta s nedostatkom pracovnej sily[[2]](#footnote-2)**

V zmysle § 12, písm. ae), zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňuje zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v samosprávnych krajoch. Tento zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily slúži na zrýchlené administratívne konanie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín. Zverejnený zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v krajoch je platný pre všetky okresy v danom samosprávnom kraji, je platný pre daný štvrťrok.

1. **Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území SR[[3]](#footnote-3)**

Vo vzťahu k možnosti zamestnávateľa zamestnávať štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky zákon o službách zamestnanosti v § 21 ustanovuje podmienky pre štátneho príslušníka tretej krajiny (ďalej len „zamestnanca z tretej krajiny“), ktoré musí spĺňať a člení ich podľa typu povolenia napr. na podmienku

- byť držiteľom modrej karty Európskej únie (ďalej len „modrá karta EÚ“),

- mať udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,

- mať udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,

- mať udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

- mať udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie.

Pri uvedených podmienkach môže byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný len v pracovnom pomere.

Ďalej môže spĺňať aj podmienku § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

**Modrá karta EÚ[[4]](#footnote-4)**

Do uvedenej kategórie patrí štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude na území SR vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie. Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie, na výkon ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní.

Podmienky, ktoré musí vysokokvalifikované zamestnanie spĺňať:

1. hrubá mesačná mzda dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty,
2. splnená podmienka vyššej odbornej kvalifikácie,
3. pracovný pomer musí trvať najmenej jeden rok.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý spĺňa podmienky na vysokokvalifikované zamestnanie, bude žiadať o udelenie prechodného pobytu modrá karta, pričom sa bude prihliadať na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii.

Modrá karta Európskej únie je druhom prechodného pobytu, ktorý oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa a pracovať na území SR v čase, na aký mu bola policajným útvarom vydaná.

Žiadosť o udelenie modrej karty sa podáva na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre krajinu, ktorej je cudzinec občanom alebo v ktorej má pobyt. Ak sa na Slovensku zdržiava oprávnene, žiadosť môže podať na oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta svojho pobytu.

Najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu je potrebné, aby budúci zamestnávateľ nahlásil voľné pracovné miesto na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Modrá karta sa vydáva na 4 roky alebo, ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako 4 roky, oddelenie cudzineckej polície udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní. Držiteľ modrej karty vydanej iným štátom Únie dlhšie ako 18 mesiacov, môže podať žiadosť o vydanie modrej karty na území SR na oddelení cudzineckej polície do 30 dní od vstupu na územie SR. Ak platnosť modrej karty skončí počas konania o vydanie modrej karty na území SR, pobyt na území SR sa považuje za oprávnený až do právoplatného rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty.

**Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta[[5]](#footnote-5)**

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM umožňuje v jednom konaní žiadať o udelenie povolenia na zamestnanie aj o prechodný pobyt. Za týmto účelom:

1. sa prihliada na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie – nutné, aby príslušnému úradu práce bolo VPM oznámené najmenej 20 pracovných dní od podania žiadosti o prechodný pobyt resp. jeho obnovu. Ide o prípady:
2. sezónneho zamestnania trvajúce viac ako 90 dní,
3. zamestnania a dočasného pridelenia štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ k užívateľskému zamestnávateľovi v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese, ak počet štátnych príslušníkov tretej krajiny zamestnaných u užívateľského zamestnávateľa, vrátane dočasne pridelených, presiahol 30% z celkového počtu zamestnancov,
4. zamestnania, ktoré nespadajú do horeuvedených bodov a ani pod body uvedené v odseku B.
5. sa nebude prihliadať na situáciu na trhu práce a nebude posudzovať možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie. Ide o prípady:
6. zamestnania v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese do 30% zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane dočasne pridelených, z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa,
7. vnútropodnikového presunu,
8. zamestnania a dočasného pridelenia štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ k užívateľskému zamestnávateľovi v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese, ak počet štátnych príslušníkov tretej krajiny zamestnaných u užívateľského zamestnávateľa, vrátane dočasne pridelených, nepresiahne 30% z celkového počtu zamestnancov,
9. zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v SR sústavnú vzdelávaciu alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy.

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa udelí na obdobie zamestnanie, najviac na 2 roky, v prípade sezónneho zamestnania najviac 180 dní. Prechodný pobyt udelený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa môže predĺžiť a to podaním žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania, čo neplatí v prípade sezónneho zamestnania (bod A.1), ktorého trvanie nesmie prekročiť 180 dní.

**Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie[[6]](#footnote-6)**

(a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, na účel zlúčenia rodiny, alebo udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ)

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,

c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 9 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

e) ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. vnútropodnikový transfer v zmysle zmluvy o WTO v trvaní najviac do 90 dní).

Štátny príslušník tretej krajiny s udeleným povolením na zamestnanie a povolením prechodného pobytu na účel zamestnania môže vykonávať len pracovnú činnosť v zmysle podmienok uvedených na povolení na zamestnanie, inak sa to bude považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a povolenie na pobyt sa mu môže odňať.

**Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje – § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti[[7]](#footnote-7)**

Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny:

a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

c) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

1. po uplynutí 9 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,

3. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa písmena ah) alebo

4. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f),

d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie alebo rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky a ktorý má oprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,

e) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, okrem poslucháča jazykovej školy, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

f) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a

1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo

2. ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

g) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,

h) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,

i) ktorému bol udelený azyl,

j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

k) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,

l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je

1. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo

2. výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

m) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,

o) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,

p) ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,

r) ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,

s) ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov v školách alebo školských zariadeniach,

t) ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,

u) ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na osem po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae), a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami v zmysle § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, na to isté pracovné miesto,

v) ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,

w) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,

x) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

y) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

z) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,

aa) ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií, a ktorý

1. riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo

2. má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné pre prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,

ac) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,

ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,

ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,

af) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

ag) ktorý má udelené národné vízum a,

1. na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,

2. ktorý sa podieľa na realizácií filmového projektu na území Slovenskej republiky alebo,

3. ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

ah) ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobility

1. od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu, alebo

2. ktorý vykonáva výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ktorého pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

ai) ktorého výkon práce u všetkých zamestnávateľov nepresiahne 20 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok, ak ide o študenta vysokej školy, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe mobility,

aj) ktorý pre centrum podnikových služieb poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom strategických služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

ak) ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, ktorý oprávňuje zamestnávateľa zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím platnosti tohto prechodného pobytu, a to v období od uplynutia platnosti tohto prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu; dostatočným časovým predstihom sa rozumie obdobie zodpovedajúce najmenej dĺžke lehoty na rozhodnutie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa osobitného predpisu.

1. **Zamestnávanie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR[[8]](#footnote-8)**

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) k 31. januáru 2020 prestalo byť členom Európskej únie, a to na základe Dohody o vystúpení, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2020.

Dohoda stanovila **prechodné obdobie** trvajúce od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 (článok 126 dohody), počas ktorého sa naďalej uplatňovali právne predpisy Európskej únie a zachovali sa všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Občania Spojeného kráľovstva, ktorí nespadajú do pôsobnosti dohody, ktorí prídu na územie Slovenskej republiky po 31.12.2020, sa budú považovať za štátnych príslušníkov tretích krajín.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sú už zaregistrovaní ako občania EÚ resp. ako rodinní príslušníci občana EU v Slovenskej republike (registrovaný pobyt - potvrdenie o registrácii pobytu občana EÚ resp. doklad „Pobytový preukaz občana EÚ/rodinného príslušníka občana EÚ“), alebo sa zaregistrujú do 31. decembra 2020, automaticky získajú príslušný typ pobytu na území Slovenskej republiky, podľa dĺžky pobytu v predchádzajúcom období:

1. s pobytom na území SR kratším ako 5 rokov sa im 31. decembra 2020 automaticky udelí trvalý pobyt s dĺžkou trvania 5 rokov
2. s pobytom na území SR viac ako 5 rokov sa im 31. decembra 2020 automaticky udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas (doklad sa vydá s platnosťou 10 rokov).

Doklad o pobyte občana EÚ resp. rodinného príslušníka občana EÚ, hore uvedeným občanom stráca dňom 30. júna 2021 platnosť a preto si budú musieť do 30. júna 2021 na príslušnom oddelení cudzineckej polície požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte štátneho príslušníka tretej krajiny.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sa presťahujú na územie Slovenskej republiky počas prechodného obdobia, ale do 31. decembra 2020 si nezaregistrujú pobyt občana EÚ – táto skupina občanov si bude môcť aj po 1.1.2021 požiadať o registráciu pobytu a požiadať o doklad o pobyte. Budú však musieť preukázať, že sa prisťahovali na územie Slovenskej republiky pred 31.12.2020 a spĺňajú podmienky dohody o vystúpení. Pri registrácii na oddelení cudzineckej polície budú musieť predložiť dokumenty, ktoré dokazujú, že na územie Slovenskej republiky prišli počas prechodného obdobia, napríklad nájomná zmluva alebo účty za energie. Zamestnať sa na území Slovenskej republiky budú môcť po získaní potvrdenia o registrácii pobytu resp. získaní trvalého pobytu.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania alebo vyslania po 31.12.2020 a nemajú registrované právo na pobyt – K tejto skupine občanov sa bude pristupovať ako k štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí nemajú zaručené právo voľného prístupu k zamestnaniu. Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu po 31.12.2020 na územie SR na účel zamestnania alebo budú vyslaní za účelom poskytnutia služby si musia požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania ako štátni príslušníci tretích krajín, pokiaľ zákon o pobyte cudzincov neustanovuje výnimky (napr. vyslanie do 90 dní).

1. **Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily[[9]](#footnote-9)**

Ústredie práce v zmysle § 12 písm. ae) identifikuje zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v krajoch za kalendárny štvrťrok a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku.

Výkon zamestnania musí byť na mieste a pracovnej pozícii, ktorá je uvedená v zozname nedostatkových profesií pre príslušný kraj.

ADZ môže zamestnať a dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi iba ak:

1. vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
2. štátny príslušník tretej krajiny má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
3. vykonávané zamestnanie bude z aktuálneho zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom okrese v čase podania žiadosti o prechodný pobyt resp. obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania.

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie tohto štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát; to platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.

1. **Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s nedostatkom pracovnej sily[[10]](#footnote-10)**

V zmysle § 12, písm. ae), zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňuje zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v krajoch za kalendárny štvrťrok.

Výkon zamestnania musí byť na mieste a pracovnej pozícii, ktorá je uvedená v zozname nedostatkových profesií pre príslušný kraj. Ak bude zamestnanie vykonávané v inom kraji ako je stanovená nedostatková profesia, úrad práce bude postupovať ako v prípade voľného miesta s prieskumom trhu práce a so zohľadnením zákonom stanovenej povinnej lehoty (20 pracovných dní) nahlásenia voľného miesta.

1. **Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel sezónneho zamestnania alebo v rámci vnútropodnikového presunu[[11]](#footnote-11)**

Zákonom č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa menia aj podmienky zamestnávania niektorých skupín štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide najmä o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú na území Slovenskej republiky zamestnaní:

* na účel sezónneho zamestnania
* v rámci vnútropodnikového presunu.

Sezónne zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní je ustanovený vyhláškou MPSVaR, v zmysle ktorej sezónne zamestnanie vykonávané štátnym príslušníkom tretej krajiny môže byť v odvetviach:

Sekcia A – poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Sekcia C – priemyselná výroba

Sekcia F – stavebníctvo

Sekcia I – ubytovacie a stravovacie služby

Z hľadiska povoľovacích procesov je dôležité rozlišovať obdobie vykonávania sezónneho zamestnania v lehote najviac 90 dní, a v lehote nad 90 dní najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať sezónne zamestnanie na území SR podľa zoznamu odvetví stanovených vyhláškou MPSVaR č.190/2017 Z. z:

1. na povolenie na zamestnanie, ak sezónne zamestnanie bude trvať najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
2. na potvrdenie o možnosti obsadenia VPM, ak dĺžka trvania sezónneho zamestnania je nad 90 dní, najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

V prípade sezónneho zamestnania na ktoré má zamestnávateľ zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny má zamestnávateľ povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto, a to najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie alebo 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. V prípade predĺženia povolenia na zamestnanie má zamestnávateľ povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto najmenej 5 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie, resp. najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania.

1. **Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR[[12]](#footnote-12)**
2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. zo dňa 27.septembra 2023 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu
3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2022 Z. z. z 20.7.2022 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom na účely zamestnania s účinnosťou od 23.7.2022
4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. z 14.12.2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania a hľadania si zamestnania (aktualizované nariadením vlády 471/2022 Z. z. účinným od 1.1.2023 a 371/2023 Z. z. účinným od 1.10.2023)
5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín účinné od 1.1.2024, ktorým sa mení nariadenie č. 113/2023 Z. z. zo 6.4.2023, ktoré nahradilo a zrušilo nariadenie č. 520/2021 Z. z. z 8.12.2021

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na miestne príslušnom zastupiteľskom úrade SR, alebo ak sa oprávnene zdržiava na území SR a vízum má byť udelené v záujme SR môže žiadať aj na Ministerstve vnútra SR. Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu pri podávaní žiadosti o národné vízum je pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania.

Národné vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky do pasu štátneho príslušníka tretej krajiny. Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok a nie je ho možné opätovne udeliť, okrem víz pre relokovaných zamestnancov.

Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

1. **Dočasné útočisko**

V zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dočasné útočisko poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu; cudzincom sa na účely poskytovania dočasného útočiska rozumie štátny príslušník tretej krajiny podľa osobitného predpisu. Vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska; vláda môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie.

Od 1. marca 2022 môžu Ukrajinci žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike. Vláda o tom rozhodla na mimoriadnom online zasadnutí 28. februára 2022.

Dočasné útočisko je najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry. Ukrajinským občanom umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.

Túto osobitnú formu ochrany možno získať v zásade okamžite (na rozdiel od azylového konania, ktoré je administratívne zdĺhavejšie a môže trvať aj 6 mesiacov; prípade využitia inštitútu 90-dňového pobytu na základe bezvízového styku medzi Slovenskom a Ukrajinou zasa nie je možné poskytovať ubytovanie, stravu, ani zdravotnú starostlivosť a ani získať pracovné povolenie).

Dočasné útočisko sa vťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne:

* na manžela štátneho občana Ukrajiny,
* na maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
* na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať v zrýchlenom konaní. Týka sa to Ukrajincov, ako aj osôb inej štátnej príslušnosti s rodinným vzťahom k občanovi Ukrajiny.

Svoju totožnosť môžu však žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

Osoby s udeleným dočasným útočiskom budú mať nárok na základnú zdravotnú starostlivosť obdobne ako žiadatelia o azyl. V prípade, že budú ubytovaní v azylových zariadeniach MV SR, bude im poskytnuté stravovanie, hygienické potreby či vreckové obdobne, ako žiadateľom o azyl.

**Príspevok za ubytovanie cudzinca[[13]](#footnote-13)**

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie upravuje nariadenie č. 459/2023 vlády.

Výška príspevku za ubytovanie sa vypláca v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov je príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Na príspevok za ubytovanie majú nárok:

* vlastníci bytov a rodinných domov,

Príspevok sa vlastníkom za ubytovanie od 1. októbra 2022 poskytuje vo výške:

* 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
* 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov,

/od 710 do 1790 eur v závislosti od počtu obytných miestností/.

* tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že nepodnikajú v oblasti ubytovacích služieb);
* obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).

Príspevok sa im za ubytovanie od 1. októbra 2022 poskytuje vo výške:

* 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
* 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si riešia v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa. Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v zákone o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. (§ 36a, ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle).

Príspevok oprávnenej osobe vypláca obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

1. **Štatistiky**
2. **Štatistiky zamestnávania cudzincov**

**Štátnych príslušníkov tretích krajín** bolo medzi rokmi 2019 až 2023 v priemere najmenej 38 500 v roku 2021 a najviac 64 704 v roku 2023. V roku 2021 sa pravdepodobne najviac prejavili obmedzenia spojené s ochorením COVID-19. Na druhej strane v roku 2023, keď bol zaznamenaný najväčší priemerný počet štátnych príslušníkov tretích krajín, tento vysoký priemerný počet je spojený s vysokým nárastom zamestnávania občanov tretích **krajín s informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie)**, ktorý sa môže dať do súvisu s konfliktom na Ukrajine, keďže dynamický nárast ich počtu bol zaznamenaný v rokoch 2022 a 2023.

V sledovanom období priemer štátnych príslušníkov tretích krajín s **udeleným povolením na zamestnanie** sa pohyboval v rozmedzí od 21 862 (rok 2022) do 27 165 (rok 2020). Zmeny v sledovanom období môžu súvisieť s inou formou zamestnávania občanov Ukrajiny, ktorí sú zamestnávaní ako občania s dočasným útočiskom (udelené v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), kedy zamestnávateľ má v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení povinnosť poskytnúť príslušnému úradu práce **informačnú kartu** s predpísanými údajmi o zamestnaní.

Pri štátnych občanoch tretích krajín s **informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie)** bola v sledovanom období zaznamenaná najväčšia dynamika. V roku 2019 bol priemerný počet takto zamestnaných 16 841, v roku 2023 tento priemerný počet narástol na 40 025. Je to nárast o 23 184 osôb. Ako už bolo uvedené, tento vysoký nárast súvisí s konfliktom na Ukrajine, ktorý zapríčinil vysoký prílev utečencov z Ukrajiny.

**Občanov krajín EÚ/EHP s informačnou kartou** bolona území Slovenskej republiky v roku 2019 v priemere 33 477 osôb. V roku 2020 to bolo v priemere 30 818 osôb. V roku 2021 tento počet dosiahol v priemere 29 571 osôb. V roku 2022 to bolo 30 716 osôb a priemer v roku 2023 bol 32 057 osôb.

**Tab. 1: Počty cudzincov v SR, štruktúra (osoby)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
|  | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** |
| príslušníci tretích krajín | 46 184 | 39 916 | 39 075 | 43 370 | 38 593 | 38 500 | 56 876 | 48 942 | 68 691 | 64 704 |
| s udeleným povolením na zamestnanie | 28 578 | 23 075 | 24 169 | 27 165 | 22 184 | 22 437 | 22 107 | 21 862 | 26 102 | 24 679 |
| s informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie) | 17 606 | 16 841 | 14 906 | 16 206 | 16 409 | 16 063 | 34 769 | 27 049 | 42 589 | 40 025 |
| občania krajín EÚ/EHP s informačnou kartou | 32 114 | 33 477 | 29 937 | 30 818 | 29 595 | 29 571 | 31 122 | 30 716 | 31 892 | 32 057 |
| **Spolu** | **78 298** | **73 392** | **69 012** | **74 188** | **68 188** | **68 071** | **87 998** | **79 658** | **100 583** | **96 761** |

*Zdroj: ÚPSVaR*

Z uvedených štatistík je zrejmé, že na počty štátnych príslušníkov tretích mali hlavný vplyv dve udalosti – ochorenie COVID-19 a konflikt, ktorý je na Ukrajine. Najväčšia zmena v sledovaných štatistikách je medzi rokmi 2021 až 2023. Je tu zaznamenaný hlavne dynamický nárast počtu občanov tretích krajín s **informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie).** V prípade eskalácie konfliktu na Ukrajine je pravdepodobné, že počet týchto občanov môže narastať (ak sa nezmenia podmienky v zákonodarstve SR, a bude im poskytované dočasné útočisko). Ak sa situácia na Ukrajine bude zlepšovať, tak je možné predpokladať pokles občanov tretích krajín s **informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie)**, ale je pravdepodobné, že v takom prípade bude narastať počet štátnych príslušníkov tretích krajín s **udeleným povolením na zamestnanie**.

Najvyššie počty štátnych príslušníkov tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie sú zo Srbska a Ukrajiny. Podiel osôb zo Srbska a Ukrajiny bol pritom stabilný v rokoch 2019 až 2021, keď predstavoval 78 - 79 % zo všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie. Zmena nastala v rokoch 2022 a 2023, kedy tento podiel klesol v roku 2023 na 59 %. Znova to môžeme pravdepodobne dať do súvisu s COVIDom-19 a konfliktom na Ukrajine.

Tab. 2: Počet štátnych príslušníkov tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie; vybrané krajiny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
|  | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** |
| Srbsko | 5 837 | 5 157 | 4 435 | 5 285 | 3 749 | 3 990 | 3 826 | 3 652 | 3 770 | 3 936 |
| Ukrajina | 16 998 | 13 008 | 14 361 | 16 061 | 13 556 | 13 446 | 11 045 | 12 443 | 10 039 | 10 562 |
| **Spolu** | **22 835** | **18 165** | **18 796** | **21 346** | **17 305** | **17 436** | **14 871** | **16 095** | **13 809** | **14 498** |
|  | ***0,8*** | ***0,79*** | ***0,78*** | ***0,79*** | ***0,78*** | ***0,78*** | ***0,67*** | ***0,74*** | ***0,53*** | ***0,59*** |

*Zdroj: ÚPSVaR*

Najvyššie počty občanov tretích krajín **s** **informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie)** sú opäť zo Srbska a Ukrajiny, pričom medziročne ich počet významne narástol. Podiel osôb zo Srbska a Ukrajiny pritom v roku 2019 predstavoval 77 % zo všetkých občanov tretích krajín s informačnou kartou a v roku 2023 to bolo už takmer 81 %. V absolútnych číslach môžeme vidieť pokles počtu občanov zo Srbska z priemeru 7 723 v roku 2019 na 5 998 v roku 2023. Tento pokles bol však kompenzovaný vysokým nárastom občanov z Ukrajiny, kde môžeme sledovať nárast priemeru 5 278 v roku 2019 na 26 613 v roku 2023.

Tab. 3: Počet občanov tretích krajín s informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie); vybrané krajiny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
|  | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** |
| Srbsko | 7 498 | 7 723 | 5 739 | 6 782 | 5 494 | 5 750 | 5 972 | 5 743 | 5 911 | 5 998 |
| Ukrajina | 5 934 | 5 278 | 5 217 | 5 365 | 5 897 | 5 548 | 22 374 | 15 596 | 29 268 | 26 613 |
| **Spolu** | **13 432** | **13 001** | **10 956** | **12 147** | **11 391** | **11 298** | **28 346** | **21 339** | **35 179** | **32 611** |
|  | ***0,76*** | ***0,77*** | ***0,74*** | ***0,75*** | ***0,69*** | ***0,70*** | ***0,82*** | ***0,79*** | ***0,83*** | ***0,81*** |

*Zdroj: ÚPSVaR*

Najvyššie počty občanov krajín EÚ/EHP s informačnou kartou sú z Bulharska, Česka, Maďarska, Poľska a Rumunska. V sledovanom období sa priemerný počet týchto občanov v zásade výrazne nemenil. Čo sa môže konštatovať je, že okrem Rumunska v sledovanom období priemerný počet občanov krajín EÚ/EHP s informačnou kartou u každej krajiny narástol. U Rumunska bol zaznamenaný pokles a to v roku 2019 z 9 749 občanov na 7 183 občanov v roku 2023. Podiel občanov s informačnou kartou týchto vybraných krajín na celkovom počte občanov krajín EÚ/EHP s informačnou kartou je v sledovanom období na úrovni cca 78 % - 79 % v každom roku.

Tab. 4: Počet občanov krajín EÚ/EHP s informačnou kartou; vybrané krajiny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
|  | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** | **dec.** | **Ø** |
| Bulharsko | 2 300 | 2 305 | 2 390 | 2 323 | 2 498 | 2 467 | 2 515 | 2 543 | 2 270 | 2 419 |
| Česko | 5 979 | 5 940 | 5 917 | 5 958 | 6 006 | 5 969 | 6 514 | 6 279 | 6 530 | 6 643 |
| Maďarsko | 5 502 | 5 532 | 4 878 | 5 159 | 5 105 | 5 069 | 5 574 | 5 378 | 5 977 | 5 901 |
| Poľsko | 2 539 | 2 614 | 2 442 | 2 445 | 2 603 | 2 531 | 2 819 | 2 758 | 3 077 | 3 045 |
| Rumunsko | 8 664 | 9 749 | 7 392 | 8 019 | 7 016 | 7 307 | 7 025 | 7 207 | 7 068 | 7 183 |
| **Spolu** | **24 984** | **26 141** | **23 019** | **23 904** | **23 228** | **23 343** | **24 447** | **24 165** | **24 922** | **25 191** |
|  | ***0,78*** | ***0,78*** | ***0,77*** | ***0,78*** | ***0,78*** | ***0,79*** | ***0,79*** | ***0,79*** | ***0,78*** | ***0,79*** |

*Zdroj: ÚPSVaR*

Z tabuľky č. 5 je zrejmé, že niektoré profesie cudzinci nevykonávajú, prípadne ich podiel na štruktúre zamestnanosti cudzincov podľa profesie je minimálny. Ide o príslušníkov ozbrojených síl, kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve a inak neurčené profesie. Najvyšší podiel pracovníkov z cudziny na ich celkovom počte podľa profesie bol medzi rokmi 2019 až 2022 vždy najvyšší u troch profesií – Operátori a montéri strojov a zariadení, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. V roku 2023 tretia najčastejšia profesia cudzincov bola v skupine špecialisti a nie ako dovtedy v skupine kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Spolu skupiny 8 a 9 v každom roku v sledovanom období mali viac ako 50 %-tný podiel. Z uvedeného vyplýva, že vysoký podiel cudzincov je zamestnaných v profesiách, kde sa nevyžaduje vysoký stupeň vzdelania.

**Tab. 5:** **Cudzinci podľa vykonávanej profesie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
|  | **Ø osoby** | **Podiel v %** | **Ø osoby** | **Podiel v %** | **Ø osoby** | **Podiel v %** | **Ø osoby** | **Podiel v %** | **Ø osoby** | **Podiel v %** |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 2 886 | 3,93 | 2 809 | 3,79 | 2 655 | 3,89 | 2 759 | 3,46 | 3 073 | 3,18 |
| 2 | 6 444 | 8,78 | 6 929 | 9,34 | 7 065 | 10,35 | 8 272 | 10,38 | **10 366** | **10,71** |
| 3 | 3 925 | 5,35 | 3 681 | 4,96 | 4 225 | 6,19 | 5 027 | 6,31 | 5 705 | 5,90 |
| 4 | 3 524 | 4,80 | 3 793 | 5,11 | 3 891 | 5,70 | 4 304 | 5,40 | 5 124 | 5,30 |
| 5 | 5 117 | 6,97 | 5 559 | 7,49 | 5 268 | 7,72 | 6 331 | 7,95 | 8 147 | 8,42 |
| 6 | 343 | 0,47 | 388 | 0,52 | 390 | 0,57 | 465 | 0,58 | 495 | 0,51 |
| 7 | **9 757** | **13,29** | **10 134** | **13,66** | **8 661** | **12,69** | **8 815** | **11,07** | **10 091** | **10,43** |
| 8 | **28 573** | **38,93** | **28 853** | **38,89** | **25 292** | **37,06** | **28 757** | **36,10** | **34 888** | **36,05** |
| 9 | **11 167** | **15,22** | **10 804** | **14,56** | **9 620** | **14,09** | **13 753** | **17,27** | **17 699** | **18,29** |
| N/A | 1 656 | 2,26 | 1 238 | 1,67 | 1 184 | 1,74 | 1 175 | 1,48 | 1 173 | 1,21 |

Zdroj: ÚPSVaR, 0 - Príslušníci ozbrojených síl, 1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, 2 – špecialisti, 3 - Technici a odborní pracovníci, 4 - Administratívni pracovníci, 5 - Pracovníci v službách a obchode, 6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, N/A - neurčené

1. **Národné víza**

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje podľa § 15 štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udeliť národné vízum.

**2022**

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť **národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín,** s účinnosťou od 1. apríla 2022 (aktualizované nariadením vlády SR č. 94/2022 Z. z.), sa umožnilo udeliť občanom Bieloruskej republiky, Srbskej republiky, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky a Ukrajiny, ktorí budú zamestnaní v zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní

a) 8331001 - vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz,

b) 8332006 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava)

a 8332007 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 1 770 národných víz.

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok a nie je možné ho udeliť opätovne. Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

S účinnosťou od 5. 4. 2023 sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. zrušuje (nariadením vlády SR č. 113/2023 Z. z.).

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť **národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín,** s účinnosťou od 1. apríla 2022, sa umožnilo udeliť národné vízum štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú absolventmi

a) vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v Slovenskej republike alebo v Českej republike,

b) vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v prílohe č. 1 nariadenia alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v prílohe č. 1 - <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/521/vyhlasene_znenie_5377409-2.pdf>,

c) vysokoškolského štúdia druhého alebo tretieho stupňa vysokej školy a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených prílohe č. 2 - <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/521/vyhlasene_znenie_5377413-2.pdf>.

Národné víza bolo možné udeliť spolu v počte najviac 3 000 národných víz. Národné vízum sa štátnemu príslušníkovi udelilo na účel hľadania si zamestnania na obdobie 90 dní a zamestnania na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.

Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 269/2022 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť **národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom**, s účinnosťou od 23. 7. 2022, sa umožnilo udeliť národné vízum štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí

a) na základe presunu z podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zriadenej mimo územia Slovenskej republiky budú zamestnaní u zamestnávateľa, ktorý je podnikom rovnakej zahraničnej osoby alebo organizačnou zložkou podniku rovnakej zahraničnej osoby zriadenou na území Slovenskej republiky a ktorí budú vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment (ďalej len „relokovaný zamestnanec“),

b) sú rodinnými príslušníkmi relokovaného zamestnanca.

Národné vízum relokovanému zamestnancovi možno udeliť, ak bude zamestnaný v pracovnom pomere a dohodnutá mzda dosiahne najmenej dvojnásobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom relokovaný zamestnanec žiada o udelenie národného víza.

Národné vízum sa udelilo na čas trvania zamestnania najviac na jeden rok, ak ide o relokovaného zamestnanca a na čas trvania národného víza relokovaného zamestnanca, ktorý je jeho rodinným príslušníkom, ak ide o rodinného príslušníka relokovaného zamestnanca.

Národné vízum je možné udeliť opakovane.

Relokovaný zamestnanec počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum. Rodinný príslušník relokovaného zamestnanca môže počas trvania platnosti udeleného národného víza študovať alebo byť zamestnaný.

**2023**

S účinnosťou od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023 sa umožnilo v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť **národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín** (aktualizované nariadením vlády SR č. 471/2022 Z. z.) aj po roku 2022 a národné víza bolo možné udeliť spolu v počte najviac 3 000 národných víz v kalendárnom roku.

S účinnosťou od 1. 10. 2023 (aktualizované nariadením vlády SR č. 371/2023 Z. z.) sa upravila podmienka, že štátny príslušník tretích krajín je absolventom vysokoškolského štúdia študijného programu vysokej školy, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu je najmenej tri roky, a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených v prílohe č. 2.

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť **národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín**, s účinnosťou od 6. 4. 2023 do 31. 12.2023, sa umožnilo udeliť národné vízum štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú občanmi Bieloruskej republiky, Srbskej republiky, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky, Ukrajiny, Kirgizskej republiky, Kazachstanu, Azerbajdžanu, Turkmenistanu, Tadžikistanu alebo Uzbekistanu a ktorí budú zamestnaní v zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní

a) 8331001 – vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz,

b) 8332006 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava)

a 8332007 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 5 000 národných víz. Národné vízum sa udelilo na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok. Národné vízum nie je možné udeliť opätovne. Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť **národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu**, s účinnosťou od 3. 10. 2023, sa umožnilo udeliť národné vízum na účel výkonu zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní

1. 8121999 – operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený,

2. 8141000 – operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy,

3. 8211000 – montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe,

4. 8219003 – montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe,

5. 8212002 – montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,

6. 8344000 – operátor vysokozdvižného vozíka,

7. 7212002 – zvárač kovov,

8. 7223001 – nastavovač CNC strojov,

9. 7223003 – obrábač kovov,

10. 7411001 – stavebný a prevádzkový elektrikár, alebo

11. 5153003 – údržbár,

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je občanom Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipínskej republiky, Gruzínska, Indonézskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbeckej republiky,

Národné vízum je udelené na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok a celkový počet národných víz nepresiahne v kalendárnom roku počet 2 000.

**2024**

S účinnosťou od 1. 1. 2024 sa umožnilo v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť **národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín** (aktualizované nariadením vlády SR č. 520/2023 Z. z.) v roku 2024 udeliť národné vízum štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú občanmi Bieloruskej republiky, Srbskej republiky, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky, Ukrajiny, Kirgizskej republiky, Kazachstanu, Azerbajdžanu, Turkmenistanu, Tadžikistanu alebo Uzbekistanu a ktorí budú zamestnaní v zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní

a) 8331001 – vodič autobusu, spolu v počte najviac 200 národných víz,

b) 8332006 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava)

a 8332007 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 2 000 národných víz.

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok. Národné vízum nie je možné udeliť opätovne. Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

Nariadením vlády sa prvýkrát stanovil počet udelených národných víz pre ďalšie obdobie na rok 2022, kedy bol počet určených národných víz 4 920 (spolu). V roku 2023 sa zvýšil tento počet na 10 150 a to najmä navýšením možnosti udeliť národné vízum pre vybrané skupiny pracovníkov (presne definovaná klasifikácia zamestnania). V roku 2024 sa počet možných udelených národných víz znížil na 7 200.

Národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom nemá v nariadení vlády určený maximálny počet udelených národných víz, ale definuje, že národné vízum možno udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je uvedený v zozname relokovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov (ďalej len „zoznam“). Zoznam predkladá Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po predchádzajúcom súhlase Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky k zoznamu, ktorý predloží Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, priloží pracovnú zmluvu alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania relokovaného zamestnanca.

**Tab. 6: Štatistika pridelených „kvót“ pre národné víza**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| národné vízum vybraným skupinám | 150 +  1 770 = 1 920 |  |  |
|  | 150 +  5 000 = 5 150 |
|  |  | 200 +  2 000 = 2 200 |
| národné vízum vysokokvalifikovaným | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| národné vízum relokovaným | bez kvót | bez kvót | bez kvót |
| národné vízum vybraným skupinám vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu |  | 2 000 | 2 000 |
| **Spolu** | **4 920** | **10 150** | **7 200** |

*Zdroj: spracovanie nariadení vlády*

Národné víza sa vydávajú na základe zákonom definovaného účelu, pričom nariadenia vlády určujú možnosť udelenia víza na základe § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je to v záujme Slovenskej republiky. Jednotlivé nariadenia špecifikovali buď konkrétne typy pracovných pozícií, vysokokvalifikovanú pracovnú silu, alebo sa jedná o relokovaných zamestnancov na základe zoznamov určených Ministerstvom hospodárstva SR. Okrem stanovenia presného počtu možných udelených víz v kalendárnom roku, tak nariadenia zužujú možné počty udelených národných víz ďalšími špecifikáciami.

Z hľadiska klasifikácie zamestnaní sú „kvótami“ obmedzené pracovné miesta operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov a pracovníkov v službách a obchode, čo sú nízkokvalifikované pracovné miesta. Rovnako boli „kvóty“ určené aj pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.

**Tab. 7: Štatistika „typov“ pracovníkov na národné víza**

| **ISCO – štatistická klasifikácia zamestnaní** | **popis** |
| --- | --- |
| 8331001 | vodič autobusu |
| 8332006 | vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava) |
| 8332007 | vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava) |
| 8121999 | operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený |
| 8141000 | operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy |
| 8211000 | montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe |
| 8219003 | montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe |
| 8212002 | montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení |
| 8344000 | operátor vysokozdvižného vozíka |
| 7212002 | zvárač kovov |
| 7223001 | nastavovač CNC strojov |
| 7223003 | obrábač kovov |
| 7411001 | stavebný a prevádzkový elektrikár |
| 5153003 | údržbár |
| vysokokvalifikovaní | <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/521/20231001_5494053-2.pdf> |

*Zdroj: spracovanie nariadení vlády*

1. **Dočasné útočisko**

Ministerstvo vnútra SR vedie štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia.[[14]](#footnote-14) Štatistiky sú pohyblivé a aktualizované raz za týždeň, preto nie je možné uviesť časový rad udelených dočasných útočísk, ale len aktuálny stav k určitému dátumu. Štatistiky nie sú členené podľa národnosti, ale možno predpokladať, že sa jedná v prevažnej miere o štátnych príslušníkov z Ukrajiny.

Tab. 8: Štatistický prehľad – dočasné útočisko – stav k 21. 1. 2024

| **Pobyt v SR - územný celok kraj** | **Veková skupina** | | | **SPOLU** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **0-17 spolu** | **18-60 spolu** | **60+ spolu** |
| Banskobystrický spolu | 2 319 | 3 443 | 614 | **6 376** |
| Bratislavský spolu | 12 607 | 26 984 | 3 268 | **42 859** |
| Košický spolu | 5 163 | 7 995 | 1 615 | **14 773** |
| Nitriansky spolu | 3 637 | 6 872 | 743 | **11 252** |
| Prešovský spolu | 3 173 | 4 860 | 957 | **8 990** |
| Trenčiansky spolu | 2 947 | 5 448 | 587 | **8 982** |
| Trnavský spolu | 3 461 | 5 956 | 800 | **10 217** |
| Žilinský spolu | 3 980 | 7 050 | 913 | **11 943** |
| **SPOLU** | **37 287** | **68 608** | **9 497** | **115 392** |

Zdroj: MV SR

1. **Zamestnanosť, nezamestnanosť a voľné pracovné miesta**

**Zamestnanosť**

Na Slovensku je cez 2,5 mil. pracujúcich osôb, z ktorých 2,2 mil. pracuje ako zamestnanci. (*Podľa výberového zisťovania pracovných síl, ktoré je od roku 2021 plne zosúladené s novou legislatívou EÚ k Integrovaným európskym sociálnym štatistikám (IESS). Za účelom úplnej harmonizácie s novými právnymi predpismi EÚ boli vo VZPS prijaté viaceré opatrenia, v rámci ktorých patria k najvýznamnejším očistenie opory výberu domácností pri vážení o kolektívne zariadenia, prechod na integrované váhy na úrovni domácnosti a jej členov, inovácia dotazníkov, zavedenie hornej hranice u pracujúcej osoby na 89 rokov, vyradenie osôb vykonávajúcich aktivačné práce z pracujúcich, presun osôb na rodičovskej dovolenke z nepracujúcich do pracujúcich; premenovanie ekonomicky neaktívnych osôb na osoby mimo trhu práce.Metodika VZPS vymedzuje jednotlivé ukazovatele v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu.*)

Z hľadiska štruktúry klasifikácie zamestnaní sú k dispozícií štatistiky len na celkovom počte pracujúcich v krajine. Z takéhoto porovnania najviac ľudí pracuje ako pracovníci v službách a obchode (17 % z celkového počtu), nasledujú technici a odborní pracovníci (16 % z celkového počtu) a napokon sú to špecialisti (14,7 % z celkového počtu). Najnižší podiel pracujúcich je v klasifikácií príslušníci ozbrojených síl (0,5 % z celkového počtu), ďalej kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (0,9 % z celkového počtu), nasledujú zákonodarcovia, riadiaci pracovníci (5,5 % z celkového počtu) a napokon pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci (6,3 % z celkového počtu).

**Tab. 9: Pracujúci podľa klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. osôb | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Zamestnanci spolu** | 2 195,0 | 2 153,1 | 2 177,4 | 2 214,4 |
| **Pracujúci spolu** | 2 583,70 | 2 531,30 | 2 560,60 | 2 603,90 |
| **1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci** | 127,9 | 137 | 149 | 148 |
| **2 Špecialisti** | 348,9 | 368,2 | 384,9 | 411,5 |
| **3 Technici a odborní pracovníci** | 406 | 403,3 | 429,8 | 438,1 |
| **4 Administratívni pracovníci** | 245,5 | 245,8 | 268 | 259,2 |
| **5 Pracovníci v službách a v obchode** | 475,7 | 447,9 | 422,9 | 435,4 |
| **6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve** | 28,3 | 20,8 | 22 | 25,7 |
| **7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci** | 407,9 | 379,2 | 383,5 | 384,7 |
| **8 Operátori a montéri strojov a zariadení** | 350,9 | 349,2 | 336 | 337,5 |
| **9 Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci** | 179,4 | 168,1 | 148,8 | 147,6 |
| **0 Príslušníci ozbrojených síl** | 13,3 | 11,8 | 14,6 | 15,2 |

*Zdroj: ŠÚ SR, VZPS*

Podľa podnikovej štatistiky o zamestnanosti je na Slovensku okolo 1,7 mil. zamestnancov.

(*Podniková štatistika o zamestnanosti: Zdroje údajov sú za všetky odvetvia ekonomických činností a zahŕňajú:*

* *podniky s počtom zamestnancov 20 a viac zapísané do obchodného registra; v odvetviach peňažníctva, poisťovníctva, nebankových finančných inštitúcií a všetkých nepodnikateľských organizácií bez ohľadu na počet zamestnancov, ako aj podniky s počtom zamestnancov nižším ako 20 dosahujúce ročnú produkciu 5 mil. EUR a viac (štvrťročné výkazy: Prod 3-04, Pen P 3-04, Pin P 3-04, Poi P 3-04, Práca/A 2-04 a ročný výkaz Práca 3-01);*
* *podniky s počtom zamestnancov do 19 vrátane zapísané do obchodného registra (štvrťročný výkaz Práca/B 2-04);*
* *odhady počtu súkromných podnikateľov nezapísaných do obchodného registra, podnikajúcich v hlavnej činnosti a ich zamestnancov*.)

V štruktúre zamestnancov podľa klasifikácie zamestnaní sú v porovnaní so zaradením pracujúcich odlišnosti. Najviac ľudí je zaradených pri neuvedenom zamestnaní (19 % z celkového počtu zamestnancov), ďalej sú špecialisti (18 % z celkového počtu zamestnancov), technici a odborní pracovníci (12,5 % z celkového počtu zamestnancov), operátori a montéri strojov a zariadení (11,8 % z celkového počtu zamestnancov) a až následne pracovníci v službách a obchode (10,6 % z celkového počtu zamestnancov). Najmenej zamestnaných ľudí je v klasifikácií kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (0,4 % z celkového počtu zamestnancov), príslušníci ozbrojených síl (0,8 % z celkového počtu zamestnancov) a zákonodarcovia, riadiaci pracovníci (5,2 % z celkového počtu zamestnancov).

**Tab. 10: Zamestnanci podľa zamestnania zistení pracoviskovou metódou**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Spolu | 1 710 718 | 1 703 332 | 1 725 121 | 1 753 442 |
| Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci | 86 081 | 86 116 | 91 946 | 94 759 |
| Špecialisti | 299 620 | 310 375 | 311 695 | 328 713 |
| Technici a odborní pracovníci | 212 278 | 213 237 | 214 516 | 223 683 |
| Administratívni pracovníci | 120 046 | 120 469 | 125 110 | 130 039 |
| Pracovníci v službách a obchode | 176 856 | 177 785 | 186 109 | 189 292 |
| Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve | 7 352 | 6 960 | 7 268 | 6 770 |
| Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci | 144 086 | 139 029 | 136 955 | 137 124 |
| Operátori a montéri strojov a zariadení | 208 733 | 202 990 | 195 708 | 205 385 |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 107 172 | 102 636 | 103 401 | 109 472 |
| Príslušníci ozbrojených síl | 13 391 | 13 523 | 13 709 | 13 629 |
| Neuvedené zamestnanie | 335 103 | 330 213 | 338 705 | 314 576 |

*Zdroj: ŠÚ SR, Podniková štatistika o zamestnanosti*

Z celkového počtu zamestnancov v SR (2,2 mil. osôb) tvoria cudzinci okolo 3,6 %, a to aj pri ich nedávnom náraste (*porovnanie údajov za rok 2022, pretože štatistiky zamestnanosti za rok 2023 ešte nie sú k dispozícií*).

Porovnaním tabuľky č. 10 a štruktúry zamestnaní cudzincov vyplýva, že v klasifikácií operátori a montéri strojov a zariadení tvoria cudzinci okolo 13,71 %, čo predstavuje najvyšší podiel. Ďalej zastávajú pozície pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov, kde tvoria 10,73 % zamestnancov.

Pri porovnaní tabuľky č. 9, teda na štruktúru pracovníkov, rovnako prevažujú cudzinci v klasifikáciách operátori a montéri strojov a zariadení (tvoria 8,12 % z celkového počtu pracujúcich v danej klasifikácií) a pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci (tvoria 7,04 % z celkového počtu pracujúcich v danej klasifikácií). Cudzinci zastávajú najmä nízko kvalifikované pracovné miesta, ktoré tvoria do 18 % pracovných pozícií na Slovensku.

**Nezamestnanosť**

Vývoj nezamestnanosti v období rokov 2019 – 2023 bol ovplyvnení krízami, a rovnako aj zmenou metodiky výpočtu miery nezamestnanosti. Od roku 2023 ÚPSVaR využíva na zisťovanie miery nezamestnanosti údaj za obyvateľstvo v produktívnom veku (OPV) – osoby s trvalým pobytom na území SR v produktívnom veku. Podľa MPSVaR SR „*Jedným z viacerých benefitov nového ukazovateľa je detailnejšie sledovanie nezamestnanosti. K dispozícii sú údaje na úrovni obcí, ktoré predtým neexistovali. To pomáha nastavovať nástroje na podporu zamestnanosti adresnejšie so zreteľom na znižovanie rozdielov medzi regiónmi.*“[[15]](#footnote-15) Z hľadiska porovnateľnosti Miery nezamestnanosti vypočítanej z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) (v %), alebo Miery evidovanej nezamestnanosti (v %) sú dáta v časovom rade dozadu neporovnateľné, keďže počet obyvateľstva v produktívnom veku je neporovnateľné vyšší ako počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo „umelo“ v časovom rade znižuje ich hodnoty.

Napriek uvedenému, pri porovnaní absolútnych čísiel stavu UoZ ku koncu mesiaca a disponibilného počtu UoZ možno konštatovať, že ich počet medziročne klesá. Prirodzený nárast v počte UoZ bol v roku 2020 (prepuknutie pandémie COVID-19 a s tým súvisiace hospodárske obmedzenia) a následné pokračovanie v roku 2021. Od roku 2022 počty UoZ postupne klesajú.

Opatrenia na zjednodušenie zamestnávania cudzincov sa začali prijímať s účinnosťou zmien v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti od 1. 1. 2019, kedy sa zjednodušilo konanie pri zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %. V uvedenom období bola miera nezamestnanosti relatívne nízka a spolu s demografickými zmenami a nedostatkom „vlastných“ pracovníkov sa pristúpilo k čiastočnému otvoreniu pracovného trhu.

V období rokov 2020 a 2021 (vrcholiace krízy a nárast nezamestnanosti) sa nepristupovalo k ďalšiemu výraznému zjednodušovaniu prijímania cudzincov. „Kvóty“ cez národné víza sa zaviedli až od roku 2022. A rovnako nárast cudzincov sa prejavil až od roku 2022 v súvislosti s prílevom Ukrajincov z dôvodu vojnového konfliktu. Zároveň od roku 2022 začala prirodzene aj klesať miera nezamestnanosti. Nemožno teda konštatovať, že nárast počtu cudzincov by mal negatívny dopad na klesanie miery nezamestnanosti, a teda neovplyvňujú mieru úspešnosti UoZ pri obsadzovaní voľných pracovných miest.

Tab. 11: ÚPSVaR – Štatistiky nezamestnanosti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stav UoZ ku koncu mesiaca | Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (EAO) / Obyvateľstvo v produktívnom veku (OPV) \* | Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie | Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ (v %) | MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %) |
| **2019** | 168 030 | 2 750 095 | 137 438 | 6,11 | 5,00 |
| **2020** | 209 634 | 2 746 034 | 186 153 | 7,63 | 6,78 |
| **2021** | 220 944 | 2 722 663 | 203 576 | 8,11 | 7,48 |
| **2022** | 188 204 | 2 706 142 | 170 775 | 6,95 | 6,31 |
| **2023** | 173 473 | 3 651 001 | 147 886 | 4,75 | 4,05 |

*Zdroj: spracované z ÚPSVaR;*

\* od roku 2023 ÚPSVaR využíva na zisťovanie miery nezamestnanosti údaj za obyvateľstvo v produktívnom veku (OPV), ktorý nahradil Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (EAO)

Z hľadiska štruktúry nezamestnanosti a UoZ, podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, bolo najviac UoZ bezprostredne pred evidenciou bez zamestnania. Takýto UoZ tvoria viac ako polovicu evidovaných UoZ a môže ísť napríklad o absolventov. Ďalšou najpočetnejšou skupinou sú pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (tvoria okolo 13 % UoZ) a nasledujú pracovníci v službách a obchode (tvoria okolo 8 % UoZ). Ide teda najmä o nízkokvalifikovaných UoZ. Z hľadiska stanovenia „kvót“ na národné víza sa, tieto neudeľovali pre uvedené skupiny zamestnaní (marginálne údržbári v klasifikácií 5), čiže nie sú z hľadiska klasifikácie zamestnania konkurenčné pre UoZ..

Z hľadiska porovnania celkovej početnosti cudzincov a ich klasifikácie v zamestnaní, možno konštatovať, že najväčšie počty cudzincov vykonávajú práce ako 7 – kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8 – operátori a montéri strojov a zariadení a 9 – pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, čiže obsadzujú nižšie kvalifikované pracovné miesta a relatívne vysoký počet je aj UoZ v týchto klasifikáciách. Možno, teda konštatovať, že sa nepodarilo aktivizovať UoZ a tieto pracovné miesta sú zastávané cudzincami.

Tab. 12: ÚPSVaR – Štatistiky nezamestnanosti – podľa klasifikácie zamestnaní

|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spolu** | 168 030 | 209 634 | 220 944 | 188 204 | 173 473 |
| **0** **Príslušníci ozbrojených síl** | 42 | 41 | 55 | 102 | 108 |
| **1** **Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci** | 2 391 | 3 006 | 3 051 | 2 518 | 2 530 |
| **2 Špecialisti** | 5 207 | 6 387 | 6 833 | 5 964 | 5 851 |
| **3** **Technici a odborní pracovníci** | 6 254 | 7 891 | 8 107 | 6 834 | 6 349 |
| **4** **Administratívni pracovníci** | 7 365 | 10 049 | 10 972 | 9 043 | 8 481 |
| **5** **Pracovníci v službách a obchode** | 12 874 | 18 080 | 18 794 | 14 627 | 14 242 |
| **6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve** | 972 | 1 150 | 1 197 | 1 018 | 983 |
| **7** **Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci** | 7 403 | 10 571 | 10 249 | 8 125 | 7 966 |
| **8** **Operátori a montéri strojov a zariadení** | 7 813 | 11 159 | 11 310 | 9 372 | 8 920 |
| **9** **Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci** | 22 632 | 27 476 | 27 913 | 23 339 | 22 209 |
| **nezistené** | 119 | 201 | 242 | 193 | 225 |
| **bezprostredne pred evidenciou bez zamestnania** | 94 960 | 113 624 | 122 222 | 107 070 | 95 608 |

*Zdroj: ÚPSVaR*

**Voľné pracovné miesta**

Z hľadiska nahlásených voľných pracovných miest, došlo k ich prirodzenému poklesu v rokoch 2020 až 2021 (prepuknutie pandémie COVID-19 a s tým súvisiace hospodárske obmedzenia) a od roku 2022 začali postupne pozvoľne rásť. V roku 2023 bol zaznamenaný miery pokles.

Z hľadiska štruktúry nahlásených voľných pracovných miest bolo evidovaných najviac pracovných miest v klasifikáciách ako 7 – kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8 – operátori a montéri strojov a zariadení a 9 – pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Štruktúra voľných pracovných miest nekorešponduje so štruktúrou UoZ z hľadiska klasifikácie zamestnaní. Najvyšší počet voľných pracovných miest je pre operátorov a montérov strojov a zariadení (tvoria 44 % zo všetkých voľných pracovných miest), pričom počet UoZ v rovnakej klasifikácií tvorí len 28 % z voľného počtu takýchto pracovných miest. Nasledujú voľné pracovné miesta pre kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (tvoria 21 % zo všetkých voľných pracovných miest), pričom počet UoZ v rovnakej klasifikácií tvorí len 52 % z voľného počtu takýchto pracovných miest. Napokon voľné pracovné miesta pre pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov (tvoria 12 % zo všetkých voľných pracovných miest), pričom počet UoZ v rovnakej klasifikácií tvorí až 257 % z voľného počtu takýchto pracovných miest.

V roku 2023 bolo zaevidovaných výrazne viac štátnych príslušníkov tretích krajín (avšak bez rozdielu, či majú povolenie na zamestnanie, alebo nie – perspektívne môžu mať povolenie) ako voľných pracovných miest. Porovnaním štruktúry cudzincov z hľadiska klasifikácie zamestnaní a voľných pracovných miest možno konštatovať, že počty a štruktúra cudzincov nezodpovedajú štruktúre voľných pracovných miest. Z evidovaných údajov možno predpokladať, že cudzinci sú ochotní napriek svojej kvalifikácií vykonávať prácu aj miestach vyžadujúcich nižšiu kvalifikáciu. Spôsobené je to najmä zložitejším procesom uznávania vzdelávania a kvalifikácií, či jazykovými bariérami.

Pozície v klasifikácií príslušníci ozbrojených síl cudzinci nemôžu vykonávať a ani nie sú v tejto kategórií zaznamenaní. Previs dopytu nad ponukou voľných pracovných miest je najmä u vyššie kvalifikovaných zamestnaniach. V klasifikácií zákonodarcovia, riadiaci pracovníci prevažuje priemerný počet cudzincov nad voľnými pracovnými miestami o 446,12 %, nasleduje klasifikácia špecialisti (176,69 %) a technici a odborní pracovníci (167,61 %). Z nižšie kvalifikovaných zamestnaní sú to pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (131,16 %) a administratívni pracovníci (123,51 %). Naopak zamestnania, ktoré sú voľné a počty cudzincov by neobsadili všetky voľné miesta sú v klasifikácií pracovníci v službách a obchode, kde by cudzinci vedeli obsadiť 93,51 % voľných pracovných miest, nasleduje klasifikácia operátori a montéri strojov a zariadení (85,22 %), kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (82,77 %) a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (56,02 %).

Zamestnávateľ má zákonnú povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta aj za účelom napríklad vydania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, tvorby zoznamu nedostatkových pracovných miest a pod., preto by rozdiel vo voľných pracovných miestach a štruktúre cudzincov nemal byť výrazný. Štruktúry, ale ovplyvňuje evidencia voľných pracovných a ich vykazovanie ako stav ku koncu obdobia na mesačnej báze (prítoky a odtoky pracovných miest môžu v rámci sledovaného obdobia kolísať) a prípade cudzincov porovnanie ich zamestnaní vrátane cudzincov, ktorí nemajú v čase evidencie povolenie na zamestnanie.

**Tab. 13: ÚPSVaR – Štatistiky voľných pracovných miest – podľa klasifikácie zamestnaní**

|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spolu** | 92 361 | 71 073 | 70 374 | 81 744 | 79 605 |
| **0** **Príslušníci ozbrojených síl** | 55 | 57 | 4 | 2 | 0 |
| **1** **Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci** | 699 | 896 | 557 | 596 | 431 |
| **2 Špecialisti** | 4 801 | 4 965 | 4 297 | 4 409 | 3 643 |
| **3** **Technici a odborní pracovníci** | 3 576 | 2 899 | 2 499 | 2 486 | 2 001 |
| **4** **Administratívni pracovníci** | 4 225 | 3 258 | 3 044 | 3 685 | 2 496 |
| **5** **Pracovníci v službách a obchode** | 8 969 | 6 377 | 5 854 | 6 204 | 5 129 |
| **6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve** | 617 | 534 | 576 | 464 | 324 |
| **7** **Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci** | 22 056 | 16 318 | 14 468 | 16 359 | 15 507 |
| **8** **Operátori a montéri strojov a zariadení** | 34 332 | 26 926 | 31 107 | 38 684 | 40 706 |
| **9** **Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci** | 13 030 | 8 844 | 7 967 | 8 856 | 9 367 |
| **nezistené** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

*Zdroj: ÚPSVaR*

1. **Zhrnutie**

* Na počty štátnych príslušníkov tretích mali hlavný vplyv dve udalosti – ochorenie COVID-19 a konflikt, ktorý je na Ukrajine. Najväčšia zmena v sledovaných štatistikách je medzi rokmi 2021 až 2023. Je tu zaznamenaný hlavne dynamický nárast počtu občanov tretích krajín s informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie). V prípade eskalácie konfliktu na Ukrajine je pravdepodobné, že počet týchto občanov môže narastať (ak sa nezmenia podmienky v zákonodarstve SR, a bude im poskytované dočasné útočisko). Ak sa situácia na Ukrajine bude zlepšovať, tak je možné predpokladať pokles občanov tretích krajín s informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie), ale je pravdepodobné, že v takom prípade bude narastať počet štátnych príslušníkov tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie.
* Najvyššie počty štátnych príslušníkov tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie sú zo Srbska a Ukrajiny.
* Najvyššie počty občanov tretích krajín s informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie) sú opäť zo Srbska a Ukrajiny, pričom medziročne ich počet významne narástol.
* Najvyššie počty občanov krajín EÚ/EHP s informačnou kartou sú z Bulharska, Česka, Maďarska, Poľska a Rumunska. V sledovanom období sa priemerný počet týchto občanov v zásade výrazne nemenil. Čo sa môže konštatovať, je, že okrem Rumunska v sledovanom období priemerný počet občanov krajín EÚ/EHP s informačnou kartou u každej krajiny narástol.
* Niektoré profesie cudzinci nevykonávajú, prípadne ich podiel na štruktúre zamestnanosti cudzincov podľa profesie je minimálny. Ide o príslušníkov ozbrojených síl, kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve a inak neurčené profesie. Najvyšší podiel pracovníkov z cudziny na ich celkovom počte podľa profesie bol medzi rokmi 2019 až 2022 vždy najvyšší u troch profesií – Operátori a montéri strojov a zariadení, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. V roku 2023 tretia najčastejšia profesia cudzincov bola v skupine špecialisti a nie ako dovtedy v skupine kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Spolu skupiny 8 a 9 v každom roku v sledovanom období mali viac ako 50 %-tný podiel. Z uvedeného vyplýva, že vysoký podiel cudzincov je zamestnaných v profesiách, kde sa nevyžaduje vysoký stupeň vzdelania.
* Nariadením vlády sa prvýkrát stanovil počet udelených národných víz pre ďalšie obdobie na rok 2022, kedy bol počet určených národných víz 4 920 (spolu). V roku 2023 sa zvýšil tento počet na 10 150 a to najmä navýšením možnosti udeliť národné vízum pre vybrané skupiny pracovníkov (presne definovaná klasifikácia zamestnania). V roku 2024 sa počet možných udelených národných víz znížil na 7 200.
* Z hľadiska klasifikácie zamestnaní sú „kvótami“ obmedzené pracovné miesta operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov a pracovníkov v službách a obchode, čo sú nízko kvalifikované pracovné miesta. Rovnako boli „kvóty“ určené aj pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.
* Národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom nemá v nariadení vlády určený maximálny počet udelených národných víz, ale definuje, že národné vízum možno udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je uvedený v zozname relokovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
* Z celkového počtu zamestnancov v SR (2,2 mil. osôb) tvoria cudzinci okolo 3,6 %, a to aj pri ich nedávnom náraste.
* Z porovnania tabuľky 10 a štruktúry zamestnaní cudzincov vyplýva, že v klasifikácii operátori a montéri strojov a zariadení tvoria cudzinci okolo 13,71 %, čo predstavuje najvyšší podiel. Ďalej zastávajú pozície pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov, kde tvoria 10,73 % zamestnancov.
* Pri porovnaní tabuľky 9, teda štruktry pracovníkov, rovnako prevažujú cudzinci v klasifikáciách operátori a montéri strojov a zariadení (tvoria 8,12 % z celkového počtu pracujúcich v danej klasifikácii) a pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci (tvoria 7,04 % z celkového počtu pracujúcich v danej klasifikácii). Cudzinci zastávajú najmä nízko kvalifikované pracovné miesta, ktoré tvoria do 18 % pracovných pozícií na Slovensku.
* Pri porovnaní absolútnych čísiel stavu UoZ ku koncu mesiaca a disponibilného počtu UoZ možno konštatovať, že ich počet medziročne klesá. Prirodzený nárast v počte UoZ bol v roku 2020 (prepuknutie pandémie COVID-19 a s tým súvisiace hospodárske obmedzenia) a následné pokračovanie v roku 2021. Od roku 2022 počty UoZ postupne klesajú.
* Opatrenia na zjednodušenie zamestnávania cudzincov sa začali prijímať s účinnosťou zmien v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti od 1. 1. 2019, kedy sa zjednodušilo konanie pri zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %. V uvedenom období bola miera nezamestnanosti relatívne nízka a spolu s demografickými zmenami a nedostatkom „vlastných“ pracovníkov sa pristúpilo k čiastočnému otvoreniu pracovného trhu.
* V období rokov 2020 a 2021 (vrcholiace krízy a nárast nezamestnanosti) sa nepristupovalo k ďalšiemu výraznému zjednodušovaniu prijímania cudzincov. „Kvóty“ cez národné víza sa zaviedli až od roku 2022. A rovnako nárast cudzincov sa prejavil až od roku 2022 v súvislosti s prílevom Ukrajincov v dôsledku vojnového konfliktu. Zároveň od roku 2022 začala prirodzene aj klesať miera nezamestnanosti. Nemožno teda konštatovať, že nárast počtu cudzincov by mal negatívny dopad na klesanie miery nezamestnanosti, a teda neovplyvňujú mieru úspešnosti UoZ pri obsadzovaní voľných pracovných miest.
* Z hľadiska štruktúry nezamestnanosti a UoZ podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, bolo najviac UoZ bezprostredne pred evidenciou bez zamestnania. Týchto UoZ tvoria viac ako polovicu evidovaných UoZ a môže ísť napríklad o absolventov.
* Ďalšou najpočetnejšou skupinou sú pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (tvoria okolo 13 % UoZ) a nasledujú pracovníci v službách a obchode (tvoria okolo 8 % UoZ). Ide teda najmä o nízko kvalifikovaných UoZ. Z hľadiska stanovenia „kvót“ na národné víza sa tieto neudeľovali pre uvedené skupiny zamestnaní (marginálne údržbári v klasifikácií 5), čiže nie sú z hľadiska klasifikácie zamestnania konkurenčné pre UoZ.
* Z hľadiska porovnania celkovej početnosti cudzincov a ich klasifikácie v zamestnaní možno konštatovať, že najväčšie počty cudzincov vykonávajú práce ako 7 – kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8 – operátori a montéri strojov a zariadení a 9 – pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, čiže obsadzujú nižšie kvalifikované pracovné miesta a relatívne vysoký počet je aj UoZ v týchto klasifikáciách. Možno teda konštatovať, že sa nepodarilo aktivizovať UoZ a tieto pracovné miesta sú zastávané cudzincami.
* Z hľadiska štruktúry nahlásených voľných pracovných miest bolo evidovaných najviac pracovných miest v klasifikáciách ako 7 – kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8 – operátori a montéri strojov a zariadení a 9 – pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Štruktúra voľných pracovných miest nekorešponduje so štruktúrou UoZ z hľadiska klasifikácie zamestnaní.
* Porovnaním štruktúry cudzincov z hľadiska klasifikácie zamestnaní a voľných pracovných miest možno konštatovať, že počty a štruktúra cudzincov nezodpovedajú štruktúre voľných pracovných miest. Z evidovaných údajov možno predpokladať, že cudzinci sú ochotní napriek svojej kvalifikácii vykonávať prácu aj miestach vyžadujúcich nižšiu kvalifikáciu. Spôsobené je to najmä zložitejším procesom uznávania vzdelávania a kvalifikácií, či jazykovými bariérami. Previs dopytu nad ponukou voľných pracovných miest je najmä u vyššie kvalifikovaných zamestnaní.

Spracovali: ekonomickí analytici Kancelárie KOZ SR

Ing. Marta Hašková

Ing. Boris Baumgartner, PhD.

Pod vedením:

PhDr. Monika Uhlerová, PhD., prezidentka KOZ SR

Február 2024

1. ÚPSVaR SR: Zamestnávanie občanov EÚ/EHP: <https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zamestnavanie-obcanov-eu-ehp.html?page_id=272203> [↑](#footnote-ref-1)
2. ÚPSVaR SR: Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily: <https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=806803> [↑](#footnote-ref-2)
3. ÚPSVaR SR: Zamestnávanie cudzincov: <https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/foreign-citizens.html?page_id=272197> [↑](#footnote-ref-3)
4. ÚPSVaR SR: Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu: <https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=363520> [↑](#footnote-ref-4)
5. ÚPSVaR SR: Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta: <https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=363510> [↑](#footnote-ref-5)
6. ÚPSVaR SR: Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie: <https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=363557> [↑](#footnote-ref-6)
7. ÚPSVaR SR: Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje: <https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=363584> [↑](#footnote-ref-7)
8. ÚPSVaR SR: BREXIT: <https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1178833> [↑](#footnote-ref-8)
9. ÚPSVaR SR: Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily: <https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=860133> [↑](#footnote-ref-9)
10. ÚPSVaR SR: Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s nedostatkom pracovnej sily: <https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=807659> [↑](#footnote-ref-10)
11. ÚPSVaR SR: Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel sezónneho zamestnania alebo v rámci vnútropodnikového presunu: <https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=861022> [↑](#footnote-ref-11)
12. ÚPSVaR SR: Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR: <https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodne-viza-zamestnavanie-statnych-prislusnikov-tretich-krajin-v-zaujme-sr.html?page_id=1171372&target=_blank> [↑](#footnote-ref-12)
13. MV SR: Príspevok za ubytovanie cudzinca: <https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie> [↑](#footnote-ref-13)
14. MV SR: Dočasné útočisko: <https://www.minv.sk/?docasne-utocisko> [↑](#footnote-ref-14)
15. MPSVaR SR: Nezamestnanosť je opäť pod štyrmi percentami: <https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/nezamestnanost-je-opat-pod-styrmi-percentami.html> [↑](#footnote-ref-15)