# 5. Meziokresní stěhování

Nejvíce obyvatel se u meziokresního stěhování (bez ohledu na hranice krajů) přistěhovalo ve sledovaném období 2005–2017 do okresů tvořených velkými městy nebo jejich zázemím (Přílohová tabulka 28). Vůbec nejvíce to bylo v případě Prahy (262 757 případů), následovala Praha-východ (85 196) a Praha-západ (72 647). U vystěhovalých dominovaly velké městské okresy (Přílohová tabulka 29) – Praha (281 886 případů), Brno-město (94 071) a Ostrava-město (60 655).

Okresy v zázemí Prahy nejvíce populačně profitovaly z vnitřní migrace. Ve sledovaném období měly nejvyšší saldo migrace Praha-východ (45 332) a Praha-západ (37 543). Maximálních hodnot v těchto okresech bylo dosaženo v roce 2008. V první desítce okresů (Tab. 5) najdeme sedm ze Středočeského kraje, které doplňují Brno-venkov, České Budějovice a Plzeň-sever. Naopak nejvíce obyvatel vnitřní migrací ztratily v období 2005–2017 okresy Brno-město (-23 957), Praha (-19 129), Karviná (-18 107) a Ostrava-město   
(-18 099). Kromě Prahy se snižoval počet obyvatel vnitřní migrací v těchto okresech každý rok. V Praze to bylo pouze v letech 2005–2006, 2008–2013 (maximum v roce 2008) a mírně také v roce 2015 (Přílohová tabulka 31). Mezi deseti okresy s nejhorším saldem vnitřního stěhování byly všechny tři okresy z Karlovarského kraje.

**Tab. 5 Saldo stěhování podle okresů za období 2005–2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okresy s nejvyšším saldem** | | **Okresy s nejnižším saldem** | |
| **Okres** | **Saldo stěhování** | **Okres** | **Saldo stěhování** |
| Praha-východ | 45 332 | Brno-město | -23 957 |
| Praha-západ | 37 543 | Praha | -19 129 |
| Brno-venkov | 19 852 | Karviná | -18 107 |
| Beroun | 10 733 | Ostrava-město | -18 099 |
| České Budějovice | 7 500 | Karlovy Vary | -7 563 |
| Nymburk | 7 090 | Most | -5 078 |
| Kolín | 6 779 | Sokolov | -4 888 |
| Plzeň-sever | 6 418 | Bruntál | -4 850 |
| Kladno | 6 349 | Cheb | -4 836 |
| Benešov | 5 778 | Přerov | -4 422 |

Po přepočtu ukazatelů na 1 000 obyvatel středního stavu dosahovaly ve sledovaném období stále nejvyšších hodnot salda stěhování okresy Praha-východ (24,0 ‰) a Praha-západ (23,9 ‰) s maximy v roce 2008 (Přílohová tabulka 32). Kromě dalších středočeských okresů se v první desítce nacházely ještě okresy Brno-venkov, Plzeň-sever a Plzeň-jih (Tab. 6). Okresy s nejnižším relativním saldem stěhování byly Jeseník (-5,7 ‰), Karviná (-5,3 ‰), Brno-město a Karlovy Vary (oba -4,9 ‰). Praha měla až 30. nejnižší saldo.

**Tab. 6 Saldo stěhování podle okresů za období 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okresy s nejvyšším saldem** | | **Okresy s nejnižším saldem** | |
| **Okres** | **Saldo stěhování na  1 000 obyvatel** | **Okres** | **Saldo stěhování na  1 000 obyvatel** |
|
| Praha-východ | 24,0 | Jeseník | -5,7 |
| Praha-západ | 23,9 | Karviná | -5,3 |
| Beroun | 9,7 | Brno-město | -4,9 |
| Brno-venkov | 7,6 | Karlovy Vary | -4,9 |
| Plzeň-sever | 6,5 | Ostrava-město | -4,3 |
| Nymburk | 5,9 | Sokolov | -4,1 |
| Kolín | 5,4 | Cheb | -4,0 |
| Benešov | 4,7 | Bruntál | -3,9 |
| Mělník | 3,6 | Most | -3,4 |
| Plzeň-jih | 3,4 | Tachov | -3,3 |

Nejsilnější proudy meziokresního stěhování byly za celé období 2005–2017 mezi Prahou na jedné straně a okresy Praha-východ a Praha-západ na straně druhé (Tab. 7). Z Prahy se do Prahy-východ vystěhovalo 56 387 osob a 20 129 směřovalo opačným směrem. Z hlavního města se do Prahy-západ přestěhovalo 50 596 obyvatel a 18 279 šlo opačně. Tyto proudy dosahovaly svých nejvyšších hodnot v roce 2008. Tradičně silný proud byl i mezi Brnem-městem a Brnem-venkovem (38 510 z Brna-města a 17 802 do Brna-města) s vrcholem v roce 2010. Z Prahy se obyvatelé často stěhovali i do dalších okresů Středočeského kraje (Kladno, Mělník, Beroun, Nymburk, Benešov, Kolín), obrácené proudy byly méně početné. Dynamický byl ale vývoj u proudů z Prahy-východ a Prahy-západ do Prahy. Počet takových případů stěhování se zvýšil mezi začátkem a koncem sledovaného období více než dvojnásobně (z hodnot okolo 800–900 až na 1 800–1 900). Tato data dokládají určité reurbanizační tendence obyvatelstva ze zázemí hlavního města.

**Tab. 7 Meziokresní proudy stěhování za období 2005–2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Okres vystěhování** | **Okres přistěhování** | **Počet migrantů** |
| Praha | Praha-východ | 56 387 |
| Praha | Praha-západ | 50 596 |
| Brno-město | Brno-venkov | 38 510 |
| Praha-východ | Praha | 20 129 |
| Praha-západ | Praha | 18 279 |
| Brno-venkov | Brno-město | 17 802 |
| Praha | Kladno | 14 114 |
| Praha | Mělník | 13 219 |
| Plzeň-město | Plzeň-sever | 12 545 |
| Karviná | Ostrava-město | 11 637 |
| Praha | Beroun | 11 422 |
| Ostrava-město | Frýdek-Místek | 10 737 |
| Praha | Nymburk | 10 366 |
| Brno-město | Praha | 10 242 |
| Ostrava-město | Karviná | 10 133 |
| Praha | Benešov | 9 500 |
| Ostrava-město | Opava | 9 346 |
| Mělník | Praha | 9 246 |
| Kladno | Praha | 8 679 |
| Praha | Kolín | 8 555 |