dr hab. Marcin Stonawski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)  
mgr Joanna Sikorska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

**Wyzwania demograficzne krajów bałtyckich**

Litwa, Łotwa i Estonia, zwane także krajami bałtyckimi, charakteryzują się dość podobnym wzorcem demograficznym – państwa te posiadają niewielką liczbę ludności. W 2021 roku Litwę zamieszkiwało 2,8 miliona osób, Łotwę – 1,9 miliona, natomiast Estonię 1,33 miliona (Eurostat, 2021). Ten czynnik jest związany ze stosunkowo małym terytorium tych państw   
oraz polityką prowadzoną przez carską Rosję, a potem Związek Radziecki wobec tych obszarów.

W wymienionych trzech państwach od dekad obserwuje się spadek liczby ludności z powodu emigracji, co w korelacji z niskim (a w Estonii i Litwie nawet malejącym) wskaźnikiem płodności sprawia, że kraje te znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji demograficznej.

Widać istotne podobieństwa pomiędzy krajami bałtyckimi a Polską, szczególnie jeśli chodzi   
o doświadczenia dominacji obcych mocarstw, długoletniej emigracji oraz współcześnie niskiej płodności. To, co szczególnie odznacza się z historii państw bałtyckich i Polski to elementy pozostałe po sowieckim reżimie – czynniki, które szczególnie wpłynęły na zachowania prokreacyjne analizowanych populacji.

Celem niniejszego opracowania jest analiza wzorców demograficznych w wymienionych państwach oraz odpowiedź na pytanie, jakie wnioski na tej podstawie można wysnuć dla Polski. Dodatkowo, skupimy się na działaniach rządowych w krajach bałtyckich dotyczących polityk rodzinnych.