**4. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW DOMOWYCH**

Gospodarstwo domowe jest podstawową jednostką społeczną i ekonomiczną społeczeństwa. Kształtuje cechy i zachowania wchodzących w jego skład osób, jest także podstawowym uczestnikiem życia społecznego i aktorem rynku. Z uwagi na kształtowanie potrzeb i stwarzanie możliwości (np. edukacyjnych), z jednej strony wpływa na rynek pracy przez wybory poszczególnych osób, z drugiej strony zachowania gospodarstw domowych są kształtowane przez możliwości realizacji potrzeb, w tym przez aktywność ekonomiczną osób.

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 przyjęto **ekonomiczną koncepcję wyodrębniania gospodarstw** domowych. Oznacza ona, że gospodarstwo domowe tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się. W związku z tym aktywność ekonomiczna osób tworzących gospodarstwo domowe ma kluczowe znaczenie dla rodzaju jak i powstawania gospodarstwa domowego.

W tym rozdziale zaprezentowana zostanie charakterystyka gospodarstw domowych z punktu widzenia aktywności ekonomicznej ich członków.

Przez aktywność ekonomiczną gospodarstw domowych należy rozumieć status na rynku pracy poszczególnych członków gospodarstwa domowego. Z tego punktu widzenia wyodrębniono cztery podstawowe typy:

1. Gospodarstwa, w których była przynajmniej jedna osoba pracująca, ale nie było osób bezrobotnych; mogły też występować osoby bierne zawodowo.
2. Gospodarstwa, w których była przynajmniej jedna osoba pracująca i przynajmniej jedna osoba bezrobotna, mogły też występować inne osoby.
3. Gospodarstwa bez osób pracujących, ale z przynajmniej jedną osobą bezrobotną, mogły też występować inne osoby.
4. Pozostałe gospodarstwa tzn. gospodarstwa, w których nie było ani osób pracujących ani bezrobotnych, znajdowały się natomiast osoby bierne zawodowo i takie, dla których nie ustalono statusu na rynku pracy.

**4.1. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa**

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2011 roku wykazał nieznaczne zmiany w liczbie gospodarstw domowych w Polsce w porównaniu do wcześniejszego spisu, przeprowadzonego w 2002 roku. Ogólna liczba, wynosząca 13 568,0 tys. gospodarstw domowych była o 1,7% wyższa niż w 2002 roku. Spadła przy tym bardzo nieznacznie liczba gospodarstw jednoosobowych, a wzrosła – dwuosobowych i trzyosobowych. Zmiany te miały podobną dynamikę, zarówno w miastach jak na wsi.

W jednym gospodarstwie domowym żyły przeciętnie mniej niż 3 osoby – przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosiła 2,82 i uległa nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu do 2002 roku, gdzie średnia ta wynosiła 2,84 osoby.

Struktura gospodarstw domowych ma swoje odzwierciedlenie w strukturze gospodarstw biorąc pod uwagę status na rynku pracy członków gospodarstwa domowego. Dominującym typem gospodarstwa domowego jest takie, w którym występuje minimum jedna osoba pracująca i ich zbiorowość wyniosła 8 681,1 tys. tj. 64% gospodarstw domowych ogółem, przy czym niemal 56% gospodarstw to takie, które nie mają w swoim składzie osób bezrobotnych. Drugim w kolejności typem w strukturze gospodarstw według aktywności ekonomicznej są gospodarstwa, w których wszystkie osoby są nieaktywne zawodowo, a ich liczba wyniosła 42888 tys. (tj. blisko 32% ogółu gospodarstw domowych). Najmniej liczną grupę (598,1 tys. 4,4%) stanowiły gospodarstwa domowe, w składzie których była przynajmniej jedna osoba bezrobotna i nie było pracujących.

Oznacza to, że ponad 68% gospodarstw domowych uczestniczy w rynku pracy, a blisko 1/3 jest na nim nieobecna (chwilowo lub – w większości – stale).

**Wykres 4.1. Struktura gospodarstw domowych według aktywności ekonomicznej ich członków (w %)**

Kluczowe znaczenie dla organizacji i dochodów gospodarstwa domowego ma liczba osób pracujących w gospodarstwie domowym. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy w jednym gospodarstwie pracuje jedna osoba (30%), ale niewiele niższy jest odsetek takich, gdzie pracują dwie osoby (25,5%). W blisko 13% gospodarstw domowych mieszka osoba bezrobotna, przy czym w blisko 11% jest to jedna osoba bezrobotna, a w niespełna 2% – dwie osoby bezrobotne.

Gospodarstwa domowe posiadające w swoim składzie osobę pracującą – zarówno z osobami bezrobotnymi jak i bez osób bezrobotnych – częściej występowały na wsi niż w miastach. Ich udziały wynosiły odpowiednio: blisko 70% na wsi i ponad 61% w miastach.

Z kolei pozostałe gospodarstwa domowe (czyli bez osób pracujących i bez bezrobotnych) zdecydowanie częściej mieszkały w miastach niż na wsi, a ich odsetki kształtowały się następująco: 33,9% w miastach, 26,8% na wsi.

**Wykres 4.2. Struktura gospodarstw domowych według aktywności ekonomicznej ich członków oraz miejsca zamieszkania (w%)**

Obserwuje się nieznaczne zróżnicowanie wojewódzkie dotyczące aktywności ekonomicznej gospodarstw domowych.

Najwyższy odsetek gospodarstw z osobami aktywnymi zawodowo (tj. pracującymi i bezrobotnymi razem) odnotowano w województwie wielkopolskim (74%), przy wskaźniku dla Polski ogółem na poziomie 68%. Kolejne województwa z udziałem gospodarstw domowych osób aktywnych zawodowo powyżej średniej dla Polski to: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i pomorskie. Najniższy wskaźnik tego typu gospodarstw domowych występuje w województwach: opolskim (63,5%), podlaskim i warmińsko-  
-mazurskim (nieco ponad 65%).

Grupując jednak gospodarstwa domowe według występowania osoby bezrobotnej w gospodarstwie obserwuje się, że gospodarstwa z osobami pracującymi i bez bezrobotnych w składzie najczęściej zamieszkiwały w województwie wielkopolskim (blisko 62%), mazowieckim (60%) i małopolskim (59%). Natomiast najniższe ich udziały odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (50%) oraz opolskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim – po prawie 52%.

Z kolei gospodarstwa z osobami pracującymi i z przynajmniej jedną osobą bezrobotną w składzie występują głównie w województwie podkarpackim (11,1%), przy średnim wskaźniku dla kraju 8,3%. Kolejne województwa z udziałem takich gospodarstwa domowych powyżej średniej krajowej to: kujawsko-pomorskie (9,6%) warmińsko-mazurskie (9,5%) oraz lubuskie (9,2%). Zaś najniższe udziały odnotowano w województwie mazowieckim (7%) i śląskim (7,2%).

Najwyższe udziały pozostałych gospodarstw domowych (tzn. takich, w których nie było ani osób pracujących ani bezrobotnych, czyli znajdowały się tam osoby bierne zawodowo lub takie, dla których nie ustalono statusu na rynku pracy) zaobserwowano w województwach: opolskim (36,4%), podlaskim i warmińsko-mazurskim ponad 34%. Najniższe ich udziały są w wielkopolskim – prawie 26%, małopolskim i mazowieckim ponad 29%.

**Mapa 1.  Gospodarstwa domowe z przynajmniej 1 osobą pracującą i bez osób bezrobotnych według województw**

****

****

**Tabela 4.1. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstw i województw**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwa | Liczba gospodarstw domowych | Gospodarstwa domowe | | | |
| Z przynajmniej  1 osobą pracującą, bez osób bezrobotnych | Z przynajmniej  1 osoba pracującą  i z przynajmniej  1 osobą bezrobotną | Bez pracujących, ale z przynajmniej 1 osobą bezrobotną | Pozostałe |
|  |  | *Odsetki poziome* | | | |
| **Polska** | **13 567 999** | 55,7 | 8,3 | 4,4 | 31,6 |
| Dolnośląskie | 1 099 505 | 53,3 | 7,8 | 5,0 | 33,9 |
| Kujawsko-pomorskie | 729 226 | 53,7 | 9,6 | 5,4 | 31,3 |
| Lubelskie | 741 616 | 54,2 | 8,8 | 4,6 | 32,4 |
| Lubuskie | 364 789 | 54,3 | 9,2 | 4,9 | 31,5 |
| Łódzkie | 943 827 | 54,8 | 7,8 | 4,8 | 32,7 |
| Małopolskie | 1 080 150 | 59,0 | 8,6 | 3,3 | 29,1 |
| Mazowieckie | 1 943 209 | 59,8 | 7,0 | 3,6 | 29,6 |
| Opolskie | 353 683 | 51,5 | 7,7 | 4,3 | 36,4 |
| Podkarpackie | 648 682 | 53,5 | 11,1 | 4,9 | 30,5 |
| Podlaskie | 417 027 | 53,0 | 8,1 | 4,2 | 34,7 |
| Pomorskie | 806 158 | 56,1 | 8,5 | 4,4 | 31,0 |
| Śląskie | 1 727 586 | 54,6 | 7,2 | 4,3 | 33,9 |
| Świętokrzyskie | 428 504 | 52,1 | 10,0 | 5,0 | 32,9 |
| Warmińsko-mazurskie | 515 857 | 50,1 | 9,5 | 5,9 | 34,6 |
| Wielkopolskie | 1 129 008 | 61,9 | 8,7 | 3,5 | 25,9 |
| Zachodnio-pomorskie | 639 172 | 51,8 | 8,7 | 5,6 | 33,9 |

**4.1.1. Gospodarstwa domowe z osobami pracującymi według liczby osób pracujących w gospodarstwie**

W tej części analizy bliżej przyjrzymy się gospodarstwom domowym, w składzie których jest przynajmniej jedna osoba pracująca. Ich łączna liczba (w tym także takich, gdzie w składzie jest osoba bezrobotna) to 8 681 tys., co stanowi 64% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy w gospodarstwie domowym pracuje jedna osoba. Liczba takich gospodarstw domowych to 4 071,8 tys. (z czego gospodarstwa jednoosobowe liczą 1 004,2 tys., czyli 24,7%), co stanowi 46,9% wszystkich gospodarstw domowych z przynajmniej jedną osobą pracującą. Zbiorowość gospodarstw z dwiema osobami pracującymi wyniosła 3 463,7 tys. (tj. 39,9%). Trzy lub więcej osoby pracujące znajdują się jedynie w nieco ponad 13% (tj. 1 145,6 tys.) gospodarstw domowych*.*

Liczba osób pracujących w gospodarstwie domowym wyższa jest wśród gospodarstw zamieszkałych na wsi niż w miastach. W miastach w ponad połowie gospodarstw domowych z osobą pracującą pracuje tylko 1 osoba – na wsi odsetek ten wynosił 38,4%. W przypadku dwóch osób pracujących w gospodarstwie domowym udziały wśród gospodarstw miejskich i wiejskich są zbliżone i wynoszą odpowiednio 39,3% w miastach i 41% na wsi. Wyraźną różnicę można jednak zaobserwować, jeśli weźmiemy pod uwagę gospodarstwa, w których mieszkają przynajmniej trzy osoby pracujące. Zdecydowanie więcej takich gospodarstw również mieszka na wsi i stanowią one ponad 1/5 gospodarstw domowych tam zamieszkałych, podczas gdy w miastach ich udział wynosił mniej niż 10% tego typu gospodarstw.

**Wykres 4.3. Struktura gospodarstw domowych z osobami pracującymi według liczby osób pracujących w gospodarstwie domowym oraz miejsca zamieszkania**

Dokonując podziału gospodarstw domowych z osobą pracującą ze względu na występowanie przynajmniej jednej osoby bezrobotnej w składzie gospodarstwa domowego lub brak takiej osoby – podobnie jak dla ogółu gospodarstw osób pracujących – najczęściej mamy do czynienia z sytuacją jednej osoby pracującej w obu typach gospodarstw.

**Tabela 4.2. Gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą pracującą według liczby osób pracujących w gospodarstwie domowym oraz miejsca zamieszkania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Gospodarstwa domowe | | | | | | | | |
| Ogółem | z przynajmniej 1 osobą pracującą,  bez osób bezrobotnych | | | | z przynajmniej 1 osobą pracującą  i 1 osobą bezrobotną | | | |
| Ogółem | według liczby osób pracujących | | | Ogółem | według liczby osób pracujących | | |
| 1 | 2 | 3 i więcej | 1 | 2 | 3 i więcej |
|  | *w tys*iącach | | | | | | | | |
| Ogółem | 8 681,1 | 7 552,3 | 3 395,9 | 3 155,8 | 1 000,6 | 1 128,8 | 675,9 | 308,0 | 145,0 |
| Miasta | 5 619,2 | 4 934,0 | 2 450,2 | 2 030,8 | 453,0 | 685,3 | 445,8 | 177,0 | 62,5 |
| Wieś | 3 061,9 | 2 618,3 | 945,8 | 1 125,0 | 547,6 | 443,6 | 230,1 | 131,0 | 82,5 |

Jednak jedna osoba pracująca częściej (w blisko 60%) występuje w gospodarstwach z przynajmniej jedną osobą bezrobotną, niż wśród zbiorowości gospodarstw bez takiej osoby w składzie (45%). Sytuacja ta dotyczy gospodarstw osób pracujących z osobą bezrobotną zarówno zamieszkałych w miastach jak też na wsi – przy czym częściej jedna osoba pracująca występuje wśród gospodarstw w miastach (65,1%).

Z kolei dwie osoby pracujące częściej można znaleźć w gospodarstwach bez osób bezrobotnych (41,8%) niż z bezrobotnymi (27,3%) w składzie gospodarstwa. Należy podkreślić, iż nie ma istotnych różnic między gospodarstwami domowymi z dwiema osobami pracującymi zamieszkałymi na wsi i w miastach.

Natomiast na zbliżonym poziomie – zarówno w miastach jak i na wsi – były gospodarstwa domowe, w których występowały trzy i więcej osoby pracujące i stanowiły one 20,9% wśród gospodarstw z przynajmniej 1 osobą pracującą bez osób bezrobotnych i 18,6% w gospodarstwach, gdzie była osoba bezrobotna.


**Wykres 4.4. Struktura gospodarstw domowych z przynajmniej 1 osobą pracującą, ale bez osób bezrobotnych według liczby osób pracujących w gospodarstwie domowym oraz miejsca zamieszkania (w%)**

**Wykres 4.5. Struktura gospodarstw domowych z przynajmniej 1 osobą pracującą i 1 osobą bezrobotną według liczby osób pracujących w gospodarstwie domowym oraz miejsca zamieszkania (w%)**

Ciekawych informacji dostarcza analiza zróżnicowania wojewódzkiego ogółu gospodarstw domowych z osobami pracującymi. Istotne różnice obserwuje się w przypadku gospodarstw domowych z jedną oraz z trzema i więcej osobami pracującymi w składzie gospodarstwa. W przypadku dwóch osób pracujących, udział takich gospodarstw jest na zbliżonym poziomie w każdym województwie (od 39% do 42%).

Najwyższy odsetek gospodarstw z jedną osobą pracującą znajduje się w województwie zachodniopomorskim (52%). Jest też kilka województw, w których wskaźnik ten osiąga 49-50%: dolnośląskie, warmińsko-mazurskie i śląskie. Na drugim biegunie z najniższymi udziałami takich gospodarstw są natomiast województwa: podkarpackie (42%), wielkopolskie (43%), lubelskie (44%), małopolskie (44%). Należy podkreślić, że w tych ostatnich województwach obserwujemy z kolei najwyższe odsetki gospodarstw z przynajmniej trzema osobami pracującymi: podkarpackie (18%), małopolskie (17%), wielkopolskie (16%) oraz świętokrzyskie (15%).

**Mapa 2. Gospodarstwa domowe z dwie i więcej osobami pracującymi według województw**

****



**Tabela 4.3. Gospodarstwa domowe z osobami pracującymi według liczby osób pracujących w gospodarstwie i województw**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwa | Liczba gospodarstw domowych z przynajmniej 1 osobą pracującą | Gospodarstwa domowe według liczby osób pracujących | | | |
| jedna | | dwie | trzy i więcej |
| *Odsetki poziome* | | | |
| **Polska** | **8 681 092** | **46,9** | **39,9** | | **13,2** |
| Dolnośląskie | 672 380 | 50,0 | 38,6 | | 11,5 |
| Kujawsko-pomorskie | 461 236 | 47,2 | 40,5 | | 12,3 |
| Lubelskie | 467 430 | 44,3 | 41,3 | | 14,4 |
| Lubuskie | 231 793 | 48,1 | 40,5 | | 11,3 |
| Łódzkie | 590 192 | 48,0 | 39,1 | | 12,9 |
| Małopolskie | 730 307 | 44,2 | 39,2 | | 16,6 |
| Mazowieckie | 1 297 752 | 47,4 | 40,1 | | 12,5 |
| Opolskie | 209 454 | 45,4 | 40,1 | | 14,5 |
| Podkarpackie | 419 306 | 41,9 | 40,2 | | 17,9 |
| Podlaskie | 254 823 | 44,7 | 41,5 | | 13,9 |
| Pomorskie | 520 909 | 49,0 | 39,4 | | 11,7 |
| Śląskie | 1 068 310 | 49,1 | 39,9 | | 11,0 |
| Świętokrzyskie | 266 081 | 44,8 | 40,0 | | 15,2 |
| Warmińsko-mazurskie | 307 158 | 49,2 | 40,5 | | 10,3 |
| Wielkopolskie | 797 225 | 43,1 | 40,6 | | 16,3 |
| Zachodniopomorskie | 386 736 | 51,7 | 38,6 | | 9,7 |

**4.1.2. Gospodarstwa domowe z osobami bezrobotnymi według liczby osób bezrobotnych w gospodarstwie**

Gospodarstwa domowe z osobami bezrobotnymi to takie, w których występuje przynajmniej jedna osoba bezrobotna. Członkami takich gospodarstw mogą być również osoby pracujące jak i bierne zawodowo.

W Polsce w 2011 roku było 1 726,9 tys. gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi co stanowiło 12,7% ogółu gospodarstw domowych. W zdecydowanej większości gospodarstw – 1 475,8 tys. – występuje jedna osoba bezrobotna, a jedynie   
w 251,1 tys. gospodarstw – dwie i więcej osoby bezrobotne.

Dwie i więcej osoby bezrobotne częściej występują w gospodarstwach domowych zamieszkałych na wsi (17,6%) niż w miastach (12,8%)

**Wykres 4.6. Liczba gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi według liczby osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym**

Wśród gospodarstw domowych z osobą bezrobotną zróżnicowanie wojewódzkie nie jest znaczne. Najwyższy udział gospodarstw z jedna osobą bezrobotną odnotowano w województwie śląskim (88%) oraz łódzkim (87,7%). Województwa o najwyższym wskaźniku gospodarstw z przynajmniej dwiema i więcej osobami bezrobotnymi, to: podkarpackie (18,6%), warmińsko-mazurskie (17,7%) i świętokrzyskie (17,3%). W tych województwach, analogicznie, jest najniższy udział gospodarstw domowych z jedną osobą bezrobotną w składzie.

**Tabela 4.4. Gospodarstwa domowe z osobami bezrobotnymi według liczby osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym według województw**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwa | Liczba gospodarstw domowych z przynajmniej 1 osobą bezrobotną | Gospodarstwa domowe według liczby osób bezrobotnych | | | |
| jedna | | dwie | trzy i więcej |
| *Odsetki poziome* | | | |
| **Polska ogółem** | **1 726 896** | **85,5** | **12,4** | | **2,2** |
| Dolnośląskie | 140 479 | 86,2 | 12,0 | | 0,9 |
| Kujawsko-pomorskie | 109 353 | 83,5 | 13,9 | | 2,6 |
| Lubelskie | 99 551 | 84,2 | 13,3 | | 2,6 |
| Lubuskie | 51 677 | 85,8 | 12,1 | | 2,1 |
| Łódzkie | 118 295 | 87,7 | 10,7 | | 1,6 |
| Małopolskie | 129 446 | 85,2 | 12,5 | | 2,4 |
| Mazowieckie | 205 449 | 86,8 | 11,3 | | 1,9 |
| Opolskie | 42 563 | 85,1 | 12,7 | | 2,2 |
| Podkarpackie | 103 764 | 81,4 | 15,4 | | 3,2 |
| Podlaskie | 51 479 | 84,6 | 13,2 | | 2,2 |
| Pomorskie | 104 245 | 85,7 | 12,2 | | 2,1 |
| Śląskie | 198 512 | 88,0 | 10,6 | | 1,4 |
| Świętokrzyskie | 64 242 | 82,7 | 14,5 | | 2,8 |
| Warmińsko-mazurskie | 79 230 | 82,3 | 14,7 | | 3,0 |
| Wielkopolskie | 137 053 | 86,5 | 11,5 | | 1,9 |
| Zachodniopomorskie | 91 558 | 84,8 | 12,9 | | 2,3 |

**4.2. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa i liczby osób w gospodarstwie**

Skład gospodarstwa domowego i cechy tworzących go osób mają wyraźny związek z aktywnością ekonomiczną, co przedstawiono poniżej.

Liczba osób wchodząca w skład gospodarstwa domowego wpływa na strukturę gospodarstw biorąc pod uwagę status na rynku pracy członków gospodarstwa. Gospodarstwa domowe osób pracujących najczęściej składają się z trzech osób (ponad 25%). Równie często mają w swoim składzie dwie lub cztery osoby (ponad 21%). Natomiast wśród tej grupy – gospodarstwa jednoosobowe stanowiły ponad 13%.

Gospodarstwa domowe, w których nie ma osoby pracującej, ale jest osoba bezrobotna to głównie (74,7%) gospodarstwa mające w swoim składzie maksymalnie trzy osoby.

Inaczej wygląda struktura gospodarstw domowych mających w swoim składzie zarówno osobę pracującą, jak też bezrobotną, wśród których przeszło 90% to gospodarstwa trzy i więcej osobowe.

Zauważa się, że im mniejsze gospodarstwo domowe tym częściej w jego skład wchodzą osoby bierne zawodowo. Prawie połowa gospodarstw domowych osób biernych zawodowo to gospodarstwa jednoosobowe, a ponad 36% składało się z dwóch osób.

**Tabela 4.5. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa i liczby osób w gospodarstwie domowym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba osób w gospodarstwie domowym | Gospodarstwa domowe | | | | |
| Ogółem | z przynajmniej 1 osobą pracującą | | bez osób pracujących | |
| bez osób bezrobotnych | z przynajmniej 1 osobą bezrobotną | z przynajmniej 1 osobą bezrobotną | bez osób bezrobotnych |
|  | *Odsetki pionowe* | | | | |
| 1 | 24,0 | 13,3 | - | 21,4 | 49,5 |
| 2 | 25,7 | 21,8 | 9,9 | 28,3 | 36,3 |
| 3 | 20,2 | 25,6 | 25,0 | 25,0 | 8,8 |
| 4 | 16,2 | 21,7 | 29,7 | 14,0 | 3,3 |
| 5 | 7,4 | 9,6 | 17,1 | 6,4 | 1,2 |
| 6 i więcej | 6,5 | 8,0 | 18,3 | 5,0 | 0,8 |

Liczba osób pracujących jest ściśle powiązana z liczbą osób żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym. Gospodarstwa domowe, w których pracuje jedna osoba są najczęściej gospodarstwami dwuosobowymi (27,3%), a także jednoosobowymi (24,7%). Natomiast gospodarstwa pięcioosobowe i liczniejsze stanowią blisko 10% gospodarstw z jedną osobą pracującą.

W grupie gospodarstw z dwiema osobami pracującymi najczęściej znajdują się trzy- (30,9%) i czteroosobowe gospodarstwa domowe (30,0%). W zbiorowości gospodarstw z trzema i więcej osobami pracującymi dominują te najliczniejsze, czyli składające się przynajmniej z sześciu osób (31,8%), a w drugiej kolejności – czteroosobowe (29,1%).

**Wykres 4.7. Struktura gospodarstw domowych z osobami pracującymi według liczby osób pracujących w gospodarstwie domowym i łącznej liczby osób w gospodarstwie domowym (w%)**

liczba osób w gospodarstwie domowym

**4.3. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa i grup wieku osób w gospodarstwie**

Aktywność ekonomiczną gospodarstw domowych wyraźnie różnicuje wiek osób wchodzących w ich skład. Pokoleniowe grupy wieku są najbardziej syntetyczną miarą charakteryzującą gospodarstwa domowe pod względem demograficznym. Zwykle stosowany podział wyodrębnia gospodarstwa, w skład których wchodzą osoby młode (w wieku 0-29 lat), w średnim wieku (30-59 lat), osoby starsze (w wieku 60 lat i więcej) oraz pozostałe gospodarstwa domowe, których skład pokoleniowy ludności był bardziej zróżnicowany.

**Tabela 4.6. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa i pokoleniowych grup wieku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokoleniowe grupy wieku | Gospodarstwa domowe | | | | |
| Ogółem | z przynajmniej 1 osobą pracującą | | bez osób pracujących, ale z przynajmniej  1 osobą bezrobotną | Pozostałe (bez pracujących  i bez bezrobotnych) |
| bez osób bezrobotnych | z przynajmniej  1 osobą bezrobotną |
| Ogółem | 13 567 999 | 7 552 272 | 1 128 820 | 598 076 | 4 288 831 |
| W gospodarstwie domowym są osoby: | *Odsetki pionowe* | | | | |
| wyłącznie młode | 6,9 | 7,0 | 3,5 | 8,4 | 7,4 |
| wyłącznie w średnim wieku | 15,8 | 17,4 | 6,5 | 23,1 | 14,3 |
| wyłącznie starsze | 19,3 | 3,4 | 0,1 | 2,6 | 54,7 |
| młode i w średnim wieku | 35,7 | 46,2 | 65,8 | 33,1 | 9,8 |
| młode z osobami starszymi | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 4,1 | 1,8 |
| w średnim wieku z osobami starszymi | 9,8 | 10,1 | 3,9 | 18,4 | 9,7 |
| młode i w średnim wieku z osobami starszymi | 10,4 | 13,9 | 19,1 | 10,3 | 2,1 |

Grupa gospodarstw domowych osób pracujących charakteryzuje się tym, że blisko połowa z nich to gospodarstwa składające się z osób młodych i w średnim wieku. W prawie co czwartym gospodarstwie mieszka osoba starsza, a w ponad 17% – osoby wyłącznie w średnim wieku. Nieznaczne są udziały gospodarstw z osobami wyłącznie młodymi lub wyłącznie starszymi.

Wśród gospodarstw domowych z osobą pracującą i przynajmniej jedną osobą bezrobotną – w porównaniu do gospodarstw bez osoby bezrobotnej w składzie – wyższy jest udział gospodarstw złożonych z osób młodych i w średnim wieku, który wyniósł prawie 66%, a nieco niższy udział gospodarstw z osobą starszą (24,2%).

Inaczej przedstawia się struktura według pokoleniowych grup wieku gospodarstw domowych, w których nie ma osoby pracującej, a są osoby bezrobotne. Wśród nich zbliżone były udziały gospodarstw złożonych z osób młodych i w średnim wieku (33,1%) oraz gospodarstw, w skład których wchodziła osoba starsza wraz z osobami z innych pokoleniowych grup wieku (32,8%).

Z kolei przeszło połowa gospodarstw domowych bez osób pracujących i bez bezrobotnych to gospodarstwa osób wyłącznie starszych, a 14,3% stanowiły gospodarstwa złożone z osób młodych i w średnim wieku. Wśród tej zbiorowości gospodarstw – w porównaniu do pozostałych typów – najniższy jest udział (13,6%) gospodarstw, w skład których oprócz osób młodych i w średnim wieku wchodzi osoba w wieku 60 lat i więcej.

Pokoleniowe grupy wieku osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego różnicują również liczbę osób pracujących w gospodarstwach domowych z osobami pracującymi.

Gospodarstwa złożone z osób młodych i w średnim wieku stanowią najwyższe udziały wśród gospodarstw domowych zarówno z jedną osobą pracującą, jak też z dwoma i trzema osobami pracującymi. Wśród gospodarstw z jedną osobą pracującą udział takich gospodarstw wynosi 34,5%. Kolejna grupa to gospodarstwa złożone z osób wyłącznie w średnim wieku (24,3%), a także – w średnim wieku z osobami starszymi (14,3%), a odsetek gospodarstw osób pracujących wyłącznie młodych wyniósł 9,3%.

Również wśród gospodarstw gdzie są dwie osoby pracujące najwyższy (60,8%) jest udział gospodarstw złożonych z osób młodych i w średnim wieku. Jeszcze wyższy (63,0%) odsetek tego typu gospodarstw obserwuje się wśród gospodarstw z trzema i więcej osobami pracującymi.

Wśród gospodarstw domowych z dwoma i trzema osobami pracującymi znaczne są również udziały gospodarstw domowych trzypokoleniowych składających się z osób młodych, w średnim wieku i z osobami starszymi, które wynoszą odpowiednio: 15,5% i 30,4%.

**Wykres 4.8. Struktura gospodarstw domowych z osobami pracującymi według liczby osób pracujących w gospodarstwie domowym i pokoleniowych grup wieku (w%)**

**4.4. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa i składu rodzinnego**

Charakteryzując gospodarstwa domowe ze względu na status na rynku pracy członków gospodarstwa warto również przedstawić analizę w powiązaniu z typem gospodarstwa w jakich mieszkają. Ze względu na liczbę oraz stosunek pokrewieństwa osób w gospodarstwie wyróżnić można następujące typy gospodarstw domowych: **rodzinne** (jedno lub więcej rodzinne), w składzie których wyodrębniono co najmniej jedną rodzinę biologiczną – małżeństwo lub partnerów (z dziećmi lub bez dzieci), samotnego rodzica (matkę lub ojca) z dziećmi – bez względu na wiek dzieci i posiadane źródła utrzymania oraz **nierodzinne** (jedno lub wieloosobowe).

Gospodarstwa domowe osób pracujących zarówno te mające, jak i nie mające w swoim składzie osoby bezrobotnej to głównie gospodarstwa rodzinne. Wśród grupy gospodarstw osób pracujących bez osoby bezrobotnej w składzie ich udział wyniósł prawie 85% (w tym jednorodzinnych ponad 75%). Wśród zbiorowości gospodarstw domowych z osobą pracującą prawie połowę (47,5%) stanowią pary z dziećmi a ponad 13% pary bez dzieci. Samotny rodzic z dziećmi stanowi ponad 14% udział w tej grupie gospodarstw domowych.

Wśród gospodarstw z osobą pracującą i bezrobotną w składzie wyższy był udział gospodarstw rodzinnych i wyniósł prawie 99% (w tym jednorodzinnych nieco ponad 80%). Wyższy był również udział par z dziećmi (61,8%), niższe natomiast udziały par bez dzieci (7,2%) i samotnych rodziców z dziećmi (11,4%).

Należy jednak podkreślić, że wśród zbiorowości tych gospodarstw – w porównaniu do tych gdzie nie ma bezrobotnych – wyższy jest odsetek gospodarstw domowych dwurodzinnych (18,4% wobec 9,4%). Z kolei wśród gospodarstw osób pracujących bez bezrobotnych znaczący jest udział gospodarstw nierodzinnych (15,3%) i są to w decydowanej większości gospodarstwa jednoosobowe (13,3%).

**Tabela 4.7. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa i składu rodzinnego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skład rodzinny gospodarstwa domowego | Gospodarstwa domowe | | | | |
| Ogółem | z przynajmniej 1 osobą pracującą | | bez osób pracujących, ale z przynajmniej  1 osobą bezrobotną | Pozostałe (bez pracujących  i bez bezrobotnych) |
| bez osób bezrobotnych | z przynajmniej  1 osobą bezrobotną |
| *w tysiącach* | | | | |
| Ogółem | 13 568,0 | 7 552,3 | 1 128,8 | 598,1 | 4 288,8 |
|  | *w odsetkach pionowych* | | | | |
| Rodzinne | **72,9** | **84,7** | **98,8** | **74,6** | **44,9** |
| Jednorodzinne | 65,5 | 75,3 | 80,4 | 68,6 | 43,9 |
| małżeństwa i partnerzy z dziećmi | 35,1 | 47,5 | 61,8 | 29,1 | 7,0 |
| małżeństwa i partnerzy bez dzieci | 16,5 | 13,4 | 7,2 | 8,9 | 25,6 |
| matki z dziećmi | 12,0 | 12,4 | 9,7 | 26,9 | 9,7 |
| ojcowie z dziećmi | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 3,6 | 1,6 |
| Dwu- i więcej-rodzinne | 7,4 | 9,4 | 18,4 | 6,0 | 1,0 |
| Nierodzinne | **27,1** | **15,3** | **1,2** | **25,4** | **55,1** |
| jednoosobowe | 24,0 | 13,3 | 0,0 | 21,4 | 49,5 |
| wieloosobowe | 3,1 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 5,6 |

Gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą bezrobotną w składzie, ale bez osób pracujących, to również najczęściej gospodarstwa rodzinne (74,6%), jednak ¼ z nich to gospodarstwa nierodzinne – głównie jednoosobowe. Przeszło co trzecie gospodarstwo wśród tej zbiorowości stanowią pary z dziećmi. Zwraca również uwagę wysoki udział samotnych matek z dziećmi (prawie 27%) wśród tego typu gospodarstw domowych.

Inaczej wygląda struktura grupy pozostałych gospodarstw domowych – głównie osób biernych zawodowo – spośród których przeszło 55% to gospodarstwa nierodzinne w przeważającej większości jednoosobowe (49,5%). Gospodarstwa rodzinne stanowią prawie 45%, a spośród nich najwyższy udział dotyczył małżeństw lub partnerów bez dzieci (25,6%).

Typ gospodarstwa domowego w naturalny sposób łączy się z liczbą osób pracujących.

Wśród gospodarstw domowych z jedną osobą pracującą największy jest udział par z dziećmi (32,7%), jednak częściej niż w innych grupach gospodarstw wyróżnionych według liczby pracujących, można znaleźć gospodarstwa nierodzinne jednoosobowe (24,7%), a także matki z dziećmi (19,3%).

W skład gospodarstw z dwiema osobami pracującymi znacznie częściej wchodzą małżeństwa i partnerzy z dziećmi (65,1%), a także małżeństwa i partnerzy bez dzieci (16,3%).

Natomiast w grupie gospodarstw domowych z trzema i więcej osobami pracującymi odnajdziemy niemal wyłącznie dwie kategorie gospodarstw domowych: małżeństwa i partnerów z dziećmi (60,8%) oraz gospodarstwa dwu i więcej rodzinne (32,9%).

**Wykres 4.9. Struktura gospodarstw domowych z osobami pracującymi według liczby osób pracujących w gospodarstwie domowym oraz składu rodzinnego gospodarstwa domowego (w%)**

**4.5. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa i występowania osoby w wieku do 24 lat na utrzymaniu**

Można zaobserwować również związek między obecnością osób w wieku do lat 24 na utrzymaniu w gospodarstwie domowym a aktywnością ekonomiczną członków gospodarstw domowych.

**Tabela 4.8. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa oraz występowania w gospodarstwie osób w wieku do lat 24 na utrzymaniu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarstwa domowe z osobami w wieku do 24 lat na utrzymaniu | Gospodarstwa domowe | | | | |
| Ogółem | z przynajmniej 1 osobą pracującą | | bez osób pracujących, ale z przynajmniej  1 osobą bezrobotną | Pozostałe (bez pracujących  i bez bezrobotnych) |
| bez osób bezrobotnych | z przynajmniej  1 osobą bezrobotną |
| *w tysiącach* | | | | |
| Ogółem | 13 568,0 | 7 552,3 | 1 128,8 | 598,1 | 4 288,8 |
|  | *odsetki pionowe* | | | | |
| Nie ma osób w wieku do 24 lat na utrzymaniu | **59,9** | **48,3** | **29,1** | **59,4** | **88,6** |
| Są osoby w wieku do 24 lat na utrzymaniu | **40,1** | **51,7** | **70,9** | **40,6** | **11,4** |
| 1 osoba | 20,0 | 25,2 | 33,1 | 20,8 | 7,4 |
| 2 osoby | 14,5 | 19,8 | 24,7 | 12,6 | 2,9 |
| 3 i więcej osób | 5,5 | 6,8 | 13,1 | 7,2 | 1,1 |

W prawie 52% gospodarstw domowych z osobami pracującymi, ale bez bezrobotnych znajduje się osoba w wieku do lat 24 na utrzymaniu – przy czym ¼ to gospodarstwa z jedną osobą na utrzymaniu, a prawie 20% – z dwiema. Trzy lub więcej osób do lat 24 na utrzymaniu jest tylko w 6,8% takich gospodarstw.

Inaczej wygląda sytuacja wśród gospodarstw z osobami pracującymi i bezrobotnymi – aż w blisko 71% z nich – najczęściej spośród analizowanych typów gospodarstw domowych – występują osoby do lat 24 na utrzymaniu. Najczęściej jest to jedna osoba (33,1%), dwie osoby na utrzymaniu w 24,7% takich gospodarstw, a w ponad 13% – trzy i więcej osób na utrzymaniu.

W gospodarstwach bez osób pracujących, ale z bezrobotnymi odsetek osób na utrzymaniu jest dużo niższy niż w gospodarstwach domowych z pracującymi i bezrobotnymi i wynosi 40,6%. Również najczęściej jest to jedna osoba na utrzymaniu (20,8%). Obserwujemy również niższy niż we wcześniej opisywanych grupach odsetek dwójki i większej liczby dzieci do lat 24 na utrzymaniu.

Zdecydowanie najmniej osób na utrzymaniu występuje w grupie pozostałych gospodarstw, w większości osób biernych zawodowo. Zaledwie w 11,4% gospodarstw z tej grupy znajdują się osoby w wieku do 24 lat na utrzymaniu i w przeważającej większości jest to jedna osoba na utrzymaniu. Ponad 88% tego typu gospodarstw nie ma dzieci w tym wieku na utrzymaniu.

**4.6. Gospodarstwa domowe według aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa i poziomu wykształcenia reprezentanta**

**Poziom wykształcenia reprezentanta** gospodarstwa domowego jest kolejną cechą ściśle powiązaną z aktywnością ekonomiczną osób je tworzących. Zachowana jest generalna zasada, że im wyższy poziom wykształcenia, tym częściej w gospodarstwie występują osoby pracujące.

Wśród gospodarstw, których reprezentantem jest osoba z wykształceniem wyższym, ok. 84% to gospodarstwa z osobami aktywnymi zawodowo (w tym 77% – gospodarstwa z przynajmniej jedną osobą pracującą i bez bezrobotnych). Natomiast w gospodarstwach reprezentowanych przez osobę z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym – 47% gospodarstw z osobami aktywnymi zawodowo i jedynie 33% wyłącznie z osobami pracującymi.

**Wykres 4.10. Poziom wykształcenia reprezentanta gospodarstwa domowego według aktywności ekonomicznej ich członków (w%)**



W przypadku wykształcenia policealnego i średniego, gospodarstwa z aktywnymi zawodowo stanowią 73%, a wykształcenia zasadniczego zawodowego – 78%, przy czym odsetki gospodarstw wyłącznie z osobami pracującymi są w obu tych kategoriach niemal identyczne, a różnica wynika z wyższego odsetka gospodarstw z osobami bezrobotnymi wśród gospodarstw, gdzie reprezentant posiada wykształcenie zasadnicze zawodowo.

Odsetek gospodarstw domowych z osobami pracującymi jest najwyższy wśród tych, gdzie reprezentantem jest osoba z wykształceniem wyższym magisterskim (84%). W przypadku, gdy reprezentant posiada tytuł licencjata lub inżyniera, wskaźnik ten jest o ponad 7 p. proc. niższy. W przypadku wykształcenia policealnego, średniego zawodowego i zasadniczego zawodowego odsetek ten kształtuje się na poziomie ok. 72-75%, ale   
dla reprezentantów z wykształceniem średnim ogólnokształcącym jest niższy i wynosi   
ok. 61-64%. Dla gospodarstw z reprezentantem o wykształceniu gimnazjalnym odsetek wynosi ok. 58%, a o wykształceniu podstawowym – 42%.

Odsetek gospodarstw z osobą bezrobotną jest najwyższy wśród tych, gdzie reprezentant ma wykształcenie gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe (ok. 19%). W przypadku średniego i policealnego decydujące znaczenie ma posiadane matury – tam, gdzie reprezentant jej nie ma, odsetek gospodarstw z osobą bezrobotną wynosi ok. 15-16%, a w przypadku posiadania matury – 11-13%. Także rodzaj wykształcenia wyższego ma znaczenie. Kiedy reprezentant ma tytuł licencjata, odsetek gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi wynosi 10%, tytuł magistra – 7%, a tytuł doktora – już tylko 3%.

**Podsumowanie**

Aktywność ekonomiczna osoby wywiera wpływ na całe gospodarstwo domowe. Objawia się to nie tylko poziomem życia gospodarstwa domowego, wynikającym z dochodów z pracy, ale także wpływa na życie prywatne i organizację gospodarstwa domowego. Z tego punktu widzenia istotna jest zależność między występowaniem osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w gospodarstwach domowych.

Gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą pracującą stanowią 64% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Z kolei blisko 13% gospodarstw domowych boryka się z bezrobociem przynajmniej jednej osoby (przy czym w większości z nich występuje również osoba pracująca). Natomiast w grupie 36% gospodarstw domowych bez osób pracujących większość stanowią takie, gdzie wszystkie osoby są nieaktywne zawodowo (głównie emeryci).

Podsumowując aktywność ekonomiczną gospodarstw domowych należy podkreślić silną (obustronną) jej zależność od charakterystyki gospodarstwa domowego. Im liczniejszy skład gospodarstwa domowego, tym więcej pracuje w nim osób, a większość jednoosobowych gospodarstw domowych składa się z osoby biernej zawodowo, ponieważ głównie są to osoby w wieku poprodukcyjnym. Posiadanie dzieci oznacza, że zazwyczaj jest to gospodarstwo domowe z przynajmniej jedną osobą pracującą, a co więcej – w rodzinach z dziećmi najczęściej występują dwie lub więcej osób pracujących. Z drugiej jednak strony w gospodarstwach z osobami bezrobotnymi, które posiadają dzieci częściej obserwujemy przynajmniej jedną osobę bezrobotną niż w takich samych gospodarstwach bez dzieci.

Potwierdza się również znaczenie poziomu wykształcenia – w odniesieniu do reprezentanta gospodarstwa domowego. Im wyższy poziom, tym wyższy odsetek gospodarstw domowych z osobami pracującymi. Odnosi się to także do posiadania lub nie dyplomu: osoby z wykształceniem magisterskim częściej pracują niż te z tytułem licencjata. Natomiast im wyższe wykształcenie, tym niższy odsetek gospodarstw z trzema i więcej osobami pracującymi, co prawdopodobnie powiązane jest z dochodami – w gospodarstwach, gdzie reprezentant ma wykształcenie zasadnicze zawodowe konieczne jest by pracowało więcej osób dla zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodów.

Gospodarstwa z trzema osobami w wieku do 24 lat na utrzymaniu, stanowiąc najwyższy odsetek gospodarstw domowych z bezrobotnymi, wskazują z kolei na wysoką stopę bezrobocia wśród młodzieży.

Na wsi występuje więcej gospodarstw z osobami pracującymi, a także więcej osób pracujących w jednym gospodarstwie domowym. Natomiast różnice między województwami nie są znaczne.

Biorąc wszystko pod uwagę, można stwierdzić, że największe znaczenie dla aktywności ekonomicznej gospodarstw domowych mają: liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie, skład rodzinny i wykształcenie (w tym przypadku reprezentanta). Natomiast nie obserwuje się istotnego zróżnicowania regionalnego.