# Úvod do problematiky

Česká republika byla vždy místem, kam přijížděli cizinci z nejrůznějších koutů světa. Zájem o jejich osudy ze strany veřejnosti, médií, výzkumníků, politiků a zaměstnavatelů ale nebyl nikdy tak veliký jako dnes. Je tomu tak i proto, že počet cizinců dlouhodobě pobývajících na území Česka se za poslední dvě desetiletí rapidně zvýšil. Například ještě v roce 1995 na území ČR legálně pobývalo přibližně 160 tisíc cizích státních příslušníků, v roce 2008 už jejich počet dosáhl 440 tisíc. Bez pochybností lze tvrdit, že se Česká republika stala cílovou zemí migrace. Ačkoliv v porovnání s ostatními státy Evropy je podíl cizinců v ČR stále nízký, jedná se o výzvu, která je spojena s nároky na udržení integrity společnosti. [Rákoczyová, Trbola a Hofírek, 2009: 13] Veřejnost trápí různé otázky spojené s pobytem přistěhovalců, jako je potenciální nárůst sociálních a bezpečnostních rizik, nebo nevyhovující životní podmínky migrantů. Česká republika je cílovou destinací především pro migranty z méně ekonomicky vyspělých zemí. To se týká v první řadě občanů Ukrajiny, kterých se na našem území ke konci roku 2012 pohybovalo téměř 112 tisíc, migrantů z Vietnamu pak bylo ve stejné době napočteno 57 tisíc. [ČSÚ, 2014: online] Občané těchto dvou zemí tvoří v ČR až dvě pětiny z celkového počtu 436 tisíc migrantů, a právě počet ukrajinských a vietnamských přistěhovalců vzrostl vůbec nejvýrazněji. [Rákoczyová, Trbola a Hofírek, 2009: 13]  S přihlédnutím k druhu pobytu v ČR pobývá přibližně 40 procent migrantů trvale a zbylých 60 procent na dlouhodobé vízum. Cílem pobytu bývá nejčastěji získání práce. Pracovní migranti zaujímají z celkového počtu přistěhovalců 75 procent, zbylou část tvoří nejčastěji jejich příbuzní, kteří tu jsou za účelem sloučení rodiny. Další významnou kategorii tvoří zahraniční studenti, kterých zde bylo například v roce 2007 okolo 25 tisíc. Z hlediska země původu dvě třetiny z celkového počtu cizinců pochází z takzvaných třetích zemí, tedy zemí mimo Evropskou unii, Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko. [Středisko vzdělávání ve zdravotní péči o občany z třetích zemí, 2014: online] Kromě již zmíněných obyvatel Ukrajiny a Vietnamu jde nejčastěji o občany z bývalého Sovětského svazu, například z Ruska (ke konci roku 2012 jich bylo téměř 33 tisíc). [ČSÚ, 2014: online] Zbývající třetinu tvoří nejčastěji občané EU, nejpočetněji zastoupeni jsou občané Slovenska (85 tisíc), dále občané Polska (19 tisíc) a Německa (17 tisíc). [ČSÚ, 2014: online] Tyto poměry jsou podle statistik dlouhodobě stabilní. [Středisko vzdělávání ve zdravotní péči o občany z třetích zemí, 2014: online] Společně s nárůstem počtu cizinců se do popředí dostává otázka jejich integrace do většinové společnosti, jejich schopnosti zorientovat se v novém prostředí, znalosti jazyka, zákonů a základních hodnot nové společnosti, která je přijala. Úspěšná integrace je dobrým předpokladem pro rozvinutí pozitivního potenciálu migračního procesu. V ideálním případě může být migrace přínosná jak pro hostitelskou společnost, tak pro samotného migranta, a dokonce i pro zemi jeho původu. [Rákoczyová, Trbola a Hofírek, 2009: 14]