# 4. Vnitrokrajské stěhování

Počet případů vnitrokrajského stěhování (migrace mimo hranice obce v rámci kraje) se zvýšil ze 138 019 v roce 2005 na 157 286 v roce 2007 (Graf 16). Následoval pokles na 141 397 v roce 2009. Poté tento druh vnitřní migrace rostl až na 160 229 pohybů v roce 2016 a v posledním roce došlo k poklesu na hodnotu 156 980. V posledních třech letech se tak objem vnitrokrajské migrace dostal na podobnou úroveň jako v roce 2007, na rozdíl od mezikrajské migrace, která podobného objemu jako v roce 2007 zatím nedosáhla. Podíl mužů na vnitrokrajské migraci se ve zkoumaném období pohyboval v rozmezí 45,9 % – 48,2 %, tedy na nižších hodnotách než u všech případů stěhování.

**Graf 16 Vnitrokrajské stěhování a podíl mužů (v %) v letech 2005–2017**



**Graf 17 Vnitrokrajské stěhování podle věkových skupin v letech 2005–2017 (v %)**



Nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou u vnitrokrajské migrace byly 18–34letí, jejich podíl poklesl z 42,9 % v roce 2005 na 34,1 % v posledním sledovaném roce (Graf 17). Zastoupení dětí do 17 let bylo také významné a narostlo z 23,7 % v roce 2005 na 28,1 % v roce 2017. Vzrostl i podíl osob ve věku 35–49 let z 17,4 % na 21,9 % ve stejném období. Podíly 50 až 64letých a 65letých a starších na vnitrokrajské migraci v letech 2005 až 2017 stagnovaly v rozpětí 9,1 % – 9,8 %, respektive 4,6 % – 6,8 %. Ve srovnání se všemi případy vnitřního stěhování se u vnitrokrajského relativně více stěhovaly děti a méně osoby ve věku 18–34 let. Z toho vyplývá, že průměrný věk migranta, který se stěhoval uvnitř kraje, byl zhruba o 0,5 roku nižší než u všech případů vnitřního stěhování a pohyboval se v rozmezí 30,1 až 31,2 let (Graf 18).

**Graf 18 Průměrný věk migrantů u vnitrokrajského stěhování podle pohlaví v letech 2005–2017**



**Graf 19 Vnitrokrajské stěhování cizinců v letech 2005–2017**



Podíl cizinců na vnitrokrajské migraci byl nižší než u stěhování celkem a pohyboval se ve sledovaném období v rozmezí 4,8 % až 10,3 % (Graf 19), přičemž nejnižší hodnoty byly na začátku a na konci sledovaného období a nejvyšší (nad 9,0 %) v letech 2007 až 2010. Obdobně to bylo i s celkovým počtem cizinců, kteří se přestěhovali uvnitř kraje. Nejnižší hodnoty okolo 7 až 8 tisíc byly na krajích zkoumaného období a maxima na úrovni 14 až 15 tisíc v letech 2007 až 2010.

Za celé sledované období se nejvyšší počet případů vnitrokrajského stěhování uskutečnil ve Středočeském kraji (273 908; graf 20), za kterým následovaly kraje Moravskoslezský (244 028), Jihomoravský (231 940) a Ústecký (225 624). Naopak nejméně to bylo v Karlovarském kraji (76 472) a kraji Vysočina (85 759). Při relativizaci ukazatele na 1 000 obyvatel středního stavu daného kraje měly nejvyššího hodnoty Ústecký (21,0 ‰) a Karlovarský kraj (19,4 ‰) a naopak nejnižší kraj Vysočina a Zlínský (oba 12,9 ‰). Vysoké hodnoty u Ústeckého kraje jsou pravděpodobně částečně způsobeny větším počtem populačně velkých měst v kraji.

**Graf 20 Vnitrokrajské stěhování podle krajů za období 2005–2017**



## 4.1 Meziokresní stěhování v rámci kraje

Vnitrokrajské stěhování lze dále rozdělit na stěhování mezi okresy v rámci kraje a na migraci mezi obcemi v rámci okresu. Prvně jmenované nejčastěji v období 2005–2017 probíhalo mezi okresy Jihomoravského (122 332 případů stěhování; Graf 21), Moravskoslezského (99 503) a Středočeského kraje (81 108). Oproti tomu nejmenší počet přestěhovalých mezi okresy byl v rámci Karlovarského (17 857) a Zlínského kraje (18 398)[[1]](#footnote-1). Po vztáhnutí meziokresního stěhování v rámci kraje na 1 000 obyvatel středního stavu kraje měl nejvyšší hodnoty Plzeňský kraj (8,8 ‰), následovaný Jihomoravským (8,1 ‰) a Moravskoslezským (6,2 ‰), zatímco nejnižší kraj Vysočina a Zlínský kraj (oba 2,4 ‰).

Nejpočetnější meziokresní proudy v rámci kraje se týkaly zejména okresů tvořených úplně (Brno-město) nebo z větší části (Ostrava-město, Plzeň-město) velkým městem na jedné straně a okresy tvořící zázemí těchto měst na druhé straně (Tab. 1). Vůbec nejpočetnější proud za celé sledované období byl zaznamenán mezi Brnem-městem a Brnem-venkovem (38 510 ve směru z Brna-města a 17 802 druhým směrem). Další významné proudy byly mezi Plzní-městem a Plzní-severem (o něco objemově nižší i s Plzní-jihem), kde také převažoval proud směrem z města. Z Ostravy-města se spíše obyvatelé vystěhovávali směrem do okresů Frýdek-Místek, Opava nebo Nový Jičín. Opačný směr byl silnější pouze u okresu Karviná – 11 637 obyvatel se přestěhovalo v letech 2005 až 2017 z Karviné do Ostravy-města, zatímco směrem do Karviné to bylo 10 133. Právě proud z Karviné do Ostravy-města nejvíce početně posílil (z nejpočetnějších proudů z tab. 1) z hodnot pod 700 na začátku období až na zhruba 1 100 v letech 2013–2017.

**Graf 21 Meziokresní stěhování v rámci kraje podle krajů za období 2005–2017**



**Tab. 1 Nejpočetnější meziokresní proudy stěhování v rámci kraje za období 2005–2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Okres vystěhování** | **Okres přistěhování** | **Počet migrantů** |
| Brno-město | Brno-venkov | 38 510 |
| Brno-venkov | Brno-město | 17 802 |
| Plzeň-město | Plzeň-sever | 12 545 |
| Karviná | Ostrava-město | 11 637 |
| Ostrava-město | Frýdek-Místek | 10 737 |
| Ostrava-město | Karviná | 10 133 |
| Ostrava-město | Opava | 9 346 |
| Karviná | Frýdek-Místek | 8 461 |
| Plzeň-sever | Plzeň-město | 7 159 |
| Brno-město | Vyškov | 6 839 |
| Plzeň-město | Plzeň-jih | 6 624 |
| Opava | Ostrava-město | 6 439 |
| Brno-město | Blansko | 6 181 |
| Český Krumlov | České Budějovice | 5 741 |
| Frýdek-Místek | Ostrava-město | 5 497 |
| Ostrava-město | Nový Jičín | 5 486 |
| Pardubice | Chrudim | 5 451 |
| Liberec | Jablonec nad Nisou | 5 181 |
| Sokolov | Karlovy Vary | 5 048 |
| Plzeň-jih | Plzeň-město | 5 007 |

## 4.2 Meziobecní stěhování v rámci okresu

Stěhování v rámci okresu bylo v období 2005–2017 nejčastější v okrese Karviná (37 741 případů stěhování; Tab. 2). V tomto okrese se kromě Karviné nachází i další větší města (Havířov, Orlová), mezi kterými jsou migrační proudy v rámci okresu nejčastější. Za Karvinou následovaly okresy Olomouc (37 441 případů) a České Budějovice (36 828). Nejméně početné bylo meziobecní stěhování v rámci okresu (ve sledovaném období) v okrese Plzeň-město (4 149 stěhování), Plzeň-jih (7 028) a Rokycany (7 534)[[2]](#footnote-2).

**Tab. 2 Meziobecní stěhování v rámci okresu podle okresů za období 2005–2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okresy s nejvyšším počtem migrantů** | | **Okresy s nejnižším počtem migrantů** | |
| **Okres** | **Počet migrantů** | **Okres** | **Počet migrantů** |
| Karviná | 37 741 | Plzeň-město | 4 149 |
| Olomouc | 37 441 | Plzeň-jih | 7 028 |
| České Budějovice | 36 828 | Rokycany | 7 534 |
| Teplice | 32 647 | Prachatice | 7 912 |
| Frýdek-Místek | 32 333 | Jeseník | 8 196 |
| Chomutov | 29 114 | Plzeň-sever | 8 608 |
| Mladá Boleslav | 28 122 | Písek | 9 008 |
| Kladno | 27 707 | Praha-západ | 9 303 |
| Pardubice | 26 584 | Rakovník | 9 517 |
| Liberec | 26 070 | Pelhřimov | 9 729 |

Po přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu daného okresu měly nejvíce případů stěhování v rámci okresu za období 2005–2017 (Tab. 3) okresy Teplice (19,5 ‰), Chomutov (17,9 ‰) a Mladá Boleslav (17,6 ‰). Naopak nejnižší intenzita migrace v rámci okresu byla zaznamenána v okresech Plzeň-město (1,8 ‰) a Ostrava-město (2,8 ‰). Jedná se o vysoce urbanizované okresy s velmi nízkým počtem obcí, kde se obyvatelstvo většinou stěhuje mimo hranice okresu. Další okresy s nízkou intenzitou migrace uvnitř okresu byly např. Praha-západ, Praha-východ nebo Plzeň-jih a Plzeň-sever, kde bylo také typické stěhování mimo hranice okresu do (z) blízkého velkého města.

**Tab. 3 Meziobecní stěhování v rámci okresu podle okresů za období 2005–2017**

**(na 1 000 obyvatel k 1. 7.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okresy s nejvyšší intenzitou migrace** | | **Okresy s nejnižší intenzitou migrace** | |
| **Okres** | **Počet migrantů na  1 000 obyvatel** | **Okres** | **Počet migrantů na  1 000 obyvatel** |
|
| Teplice | 19,5 | Plzeň-město | 1,8 |
| Chomutov | 17,9 | Ostrava-město | 2,8 |
| Mladá Boleslav | 17,6 | Praha-západ | 5,9 |
| Litoměřice | 16,9 | Praha-východ | 7,5 |
| Sokolov | 16,7 | Plzeň-jih | 8,6 |
| Česká Lípa | 15,9 | Plzeň-sever | 8,8 |
| Tachov | 15,8 | Břeclav | 9,4 |
| Jeseník | 15,5 | Brno-venkov | 9,7 |
| Český Krumlov | 15,4 | Písek | 9,8 |
| Louny | 15,3 | Hradec Králové | 9,8 |

Nejpočetnější meziobecní proud uvnitř okresu v období 2005–2017 byl sledován mezi Jirkovem a Chomutovem – 4 709 případů stěhování z Jirkova do Chomutova a 4 531 opačně (Tab. 4) Také proud mezi Litvínovem a Mostem byl velmi silný – 2 472 stěhujících se z Litvínova a 2 119 opačným směrem. Časté byly i proudy mezi Teplicemi na jedné straně a Dubím/Krupkou na straně druhé. Z 12 proudů s více než 1 500 případy stěhování ve zkoumaném období jich bylo 10 na území Ústeckého kraje.

**Tab. 4 Nejpočetnější meziobecní proudy stěhování v rámci okresu za období 2005–2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obec vystěhování** | **Obec přistěhování** | **Počet migrantů** |
| Jirkov | Chomutov | 4 709 |
| Chomutov | Jirkov | 4 531 |
| Litvínov | Most | 2 472 |
| Krupka | Teplice | 2 219 |
| Most | Litvínov | 2 119 |
| Ostrava | Vratimov | 1 960 |
| Teplice | Dubí | 1 858 |
| Teplice | Krupka | 1 731 |
| Trmice | Ústí nad Labem | 1 587 |
| Orlová | Havířov | 1 558 |
| Dubí | Teplice | 1 556 |
| Ústí nad Labem | Trmice | 1 536 |

1. *Kraj Hlavní město Praha je vymezen totožně jako okres a obec, proto není meziokresní migrace v rámci kraje možná.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Praha jako okres je vymezena totožně jako obec tudíž není meziobecní migrace v rámci okresu možná. Totéž platí pro okres Brno-město a obec Brno.*  [↑](#footnote-ref-2)