# 8. Stěhování mezi velikostními skupinami obcí

Stěhování z jedné velikostní skupiny obce do jiné se dlouhodobě týkalo zhruba 90 % ze všech případů vnitřní migrace. Nejvíce se v období 2005–2017 obyvatelé ČR přistěhovali do obcí s počtem obyvatel 100 000 a více (405 342 přistěhovalých; Graf 22) a obcí ve velikostní skupině 2 000–4 999 obyvatel (381 617). Nejmenší počet přistěhovalých se týkal měst s populací 50 000–99 9999 (219 311). Z pohledu počtu vystěhovalých dominovala města se 100 000 a více obyvateli (478 146 vystěhovalých) a nejméně měly nejmenší obce do 499 obyvatel (243 957).

**Graf 22 Přistěhovalí a vystěhovalí podle velikostních skupin obcí za období 2005–2017**



**Graf 23 Saldo stěhování podle velikostních skupin obcí za období 2005–2017**



Populačně ziskové vnitřní migrací byly v analyzovaném období zejména malé obce – 80 019 obyvatel získaly obce ve velikostní skupině 500–999, 75 457 obyvatel přibylo mezi obcemi s 1 000–1 999 obyvateli a 70 175 u velikostní skupiny do 499 obyvatel (Graf 23). Kladné saldo vnitřní migrací měly i obce v kategorii 2 000–4 999. Od hranice 5 000 obyvatel obce vnitřní migrací ztrácely, nejvíce ve velikostní skupině 20 000–49 999 (-84 772 obyvatel). Stejné velikostní skupiny obcí, které byly populačně ziskové vnitřní migrací za celé období, měly kladné saldo i v každém sledovaném roce (Přílohová tabulka 48). To samé platilo i pro ztrátové obce. Pokud se sečtou všechna kladná salda vnitřního stěhování u velikostních skupin obcí v jednotlivých letech, tak nejvyšší hodnota byla v roce 2008 (31 562), naopak nejnižší v roce 2014 (12 420). Vnitřní migrací tak nejvíce získaly velikostní skupiny obcí, které měly kladné saldo vnitřním stěhováním v roce 2008.

Saldo stěhování na 1 000 obyvatel bylo ve sledovaném období nejvyšší u velikostních skupin s 500–999 obyvateli (6,5 ‰), do 499 obyvatel (6,4 ‰) a s 1 000–1 999 obyvateli (5,8 ‰). Relativně nejvíce populačně ztrátové vnitřní migrací byly kategorie velikostních skupin obcí 20 000–49 999 (-5,2 ‰) a 50 000–99 999
(-4,6 ‰).

Nejsilnější proud mezi velikostními skupinami obcí byl zaznamenán mezi kategoriemi 100 000 a více a 2 000–4 999, když se z největší měst za období 2005–2017 vystěhovalo 97 262 obyvatel do obcí s 2 000–4 999 obyvateli a opačným směrem 66 514 osob (Přílohová tabulka 50). O něco slabší proud byl mezi městy s alespoň 100 000 obyvateli a obcemi s populační velikostí 1 000–1 999 (83 194 osob z velkých měst a 48 233 opačně).

Největší města se 100 000 a více obyvateli vnitřní migrací získávala za období 2005 až 2017 hlavně na úkor měst s 20 000–49 999 obyvateli (28 660 obyvatel), ale i s dalšími kategoriemi nad 10 000 obyvatel (Přílohová tabulka 51). Naopak značně ztrátová byla s obcemi s 1 000–1 999 (-34 961) a 500–999 obyvateli (-34 152) a navíc s dalšími skupinami obcí do 9 999 obyvatel. Populačně nejmenší obce do 499 obyvatel byly ziskové se všemi velikostními skupinami obcí. Naopak nejhůře na tom byly obce s 10 000–19 999 obyvateli, které byly ztrátové se všemi dalšími kategoriemi obcí podle populační velikosti.