***Zpráva o základních tendencích***

***příjmové a výdajové situace domácností ČR***

***v 1. čtvrtletí 2021***

***I.***

***Textová část***

# Obsah

strana

**Hlavní poznatky z analýzy** 1

**1. Příjmy domácností** 4

*1. 1 Základní charakteristika* 4

*1. 2 Mzdy* 5

*1. 3 Sociální příjmy* 12

**2. Spotřebitelské ceny a životní náklady** 17

**3. Peněžní výdaje, úvěry a úspory domácností** 19

**Hlavní poznatky z analýzy**

**Ekonomika** České republikyvlivem přetrvávajících opatření proti viru SARS-CoV-2 **zaznamenala** v 1. čtvrtletí 2021 meziroční **propad hrubého domácího produktu** ve stálých cenách. **Ve srovnání s průměrem Evropské unie** (-1,2 %) **byl** meziroční ekonomický **propad větší**.

**Hrubý domácí produkt se meziročně snížil** ve stálých cenách **o 2,4 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím 2020 došlo k poklesu o 0,3 %.** Na hospodářském poklesu se největší měrou podílela **spotřeba domácností** (-6,4 %) **a** **tvorba hrubého fixního kapitálu** (meziroční propad o 3,8 %). Ještě většímu propadu ekonomiky zabránil **kladný příspěvek bilance zahraničního obchodu.** Na nabídkové straně mělo největší vliv na pokles hrubé přidané hodnoty odvětví služeb.

Z podrobnějšího rozboru příjmů a výdajů domácností vyplynuly tyto základní poznatky:

* hrubý **disponibilní důchod** sektoru **domácností** (na makroúrovni statistiky národních účtů) **vzrostl** nominálně **o 3,6 % na 796,3 mld. Kč,** což při zohlednění cenové inflace znamenalo jeho **reálné navýšení o 1,4 %, hlavní příčinou byl** na straně příjmůmeziroční **nárůst** **sociálních dávek** – viz část 1.2,
* **největším zdrojem peněžních příjmů** domácností byly **mzdy; průměrná měsíční nominální mzda v národním hospodářství** (na přepočtené počty zaměstnanců) dosáhla úrovně **35 285 Kč.** Přes pokračující zvolnění **dynamiky růstu průměrné mzdy v 1. čtvrtletí letošního roku** meziročně o 0,6 p. b. bylo zaznamenáno její zvýšení **o 3,2 %.** V 1. čtvrtletí se jednalo o **nejnižší meziroční nárůst nominální úrovně průměrné mzdy od roku 2015.** Po zohlednění nárůstu cenové inflace **došlo k posílení její reálné úrovně** **o 1,0 %** – více v části 1.2,
* **příjmy domácnostní sociálního charakteru** – druhé nejvýznamnější složky úhrnných příjmů domácností – **byly** o 9,8 mld. Kč (6,3 %) **vyšší než v 1. čtvrtletí 2020**; nižší byla výplata příspěvků na péči, příjmy občanů z ostatních druhů sociálních dávek se zvýšily – podrobněji viz část 1.3,
* průměrná **výše** (samostatně vypláceného) starobního **důchodu vzrostla** meziročně **o 6,6 %** na **15 365 Kč**, v reálném vyjádření se zvýšila o 4,5 % (při použití indexu životních nákladů domácností důchodců),
* na dávkách **nemocenského pojištění** bylo vyplaceno **o 21,4 %** finančních prostředků **více** než ve stejném období předchozího roku, nejvýrazněji se **zvýšily** výdaje na **ošetřovné** (**o 84,5 %**); nárůst byl způsoben zejména přijatými sociálními opatřeními vlády v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2,
* na **podporu v nezaměstnanosti** bylo čerpáno o 0,5 mld. Kč **(o 20,8 %) více** než v 1. čtvrtletí 2020; **průměrný podíl nezaměstnaných osob se zvýšil** o 1,2 p. b. **na 4,2 %**; **průměrná výše podpory v nezaměstnanosti** činila **8 421 Kč** a byla o 208 Kč **vyšší,**
* úhrnná meziroční **míra cenové inflace činila** v lednu – březnu tohoto roku **2,2** **%** (před rokem 3,6 %);hlavní příčinou bylo **zpomalení růstu cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,** kde domácnostem klesly náklady například ve spotřebních třídách maso či zelenina. **Tempo růstu cen se snížilo rovněž v oddíle bydlení,** což bylo způsobeno zejména poklesem cen elektřiny a zemního plynu. **Proinflačně naopak působil oddíl doprava,** kde se znatelně zvýšily ceny automobilů – blíže viz část 2.,
* **stav** bankovních **půjček se oproti minulému roku zvýšil** (o 6,9 %) ak 31. březnu 2021 činil **1 889,9 mld. Kč;** rozhodující díl přírůstku nadále tvořily **úvěry na bydlení,** kterémeziročně **vzrostly o 8,6 %** – viz část 3.,
* celkový **objem** bankovních **úspor dosáhl** podle dostupných údajů ČNB na konci prvního čtvrtletí tohoto roku **3 167,2 mld. Kč,** kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 13,1 %;jednalo se o nejvyšší meziroční nárůst úspor od začátku století.

*V dalších částech Zprávy je uvedena základní charakteristika a hodnocení souvislostí, které v lednu – březnu 2021 obecně ovlivňovaly vývoj příjmů a výdajů domácností v České republice. Jejím hlavním cílem je vyjádřit především rozhodující tendence ve vývoji základních (dostupných) ukazatelů životní úrovně českých domácností.*

***Analýza mzdového vývoje******byla******zpracována na základě údajů Českého statistického úřadu*** *(ČSÚ). Průměrná mzda byla vykazována na přepočtené počty zaměstnanců (zohledňující délku pracovního úvazku) v celém národním hospodářství (není-li v textu uvedeno jinak). Údaje o průměrné mzdě v členění na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru nejsou již od referenčního roku 2017 k dispozici vzhledem ke změně metodiky národního účetnictví (povinný přechod z metodiky ESA 1995 na ESA 2010), proto je ČSÚ přestal publikovat. Data za jednotlivé regiony byla získána tzv. pracovištní metodou – tj. podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.*

***Od ČSÚ byla převzata rovněž data o hrubém domácím produktu,******statistice******národních účtů, úhrnné produktivitě práce a indexu spotřebitelských cen*** *(životních nákladů).*

***Analýza bankovních vkladů a úvěrů*** *domácností* ***byla založena na rozboru údajů České národní banky*** *(ČNB).*

*Při zpracování materiálu byla taktéž použita data* ***Informačního systému o průměrném výdělku*** *(ISPV),**vlastní* ***databáze resortu práce a sociálních věcí*** *a* ***České správy sociálního zabezpečení*** *(ČSSZ).*

*Širší zhodnocení vývoje příjmové a výdajové situace domácností bude – při zohlednění výše uvedených skutečností – předmětem analýzy za 1. pololetí 2021, která bude zveřejněna koncem října letošního roku.*

*Zpráva obsahuje data platná k 15. červenci 2021.*

# Příjmy domácností

# Základní charakteristika

**Běžné příjmy** sektoru domácností(podle statistiky národních účtů) **dosáhly**celkové **výše** **1 213,2 mld. Kč.** Meziročně tak **vzrostly nominálně o 3,8 %** (+44,7 mld. Kč) **a reálně o 1,6 %** (při poklesu hrubého domácího produktu ve stálých cenách o 2,4 %).

**Na** **reálném růstu** úhrnného objemu **běžných příjmů se** téměř výhradně **podílely sociální dávky** (růst o 16,2 %). V menší míře pak na něm participovaly **důchody z vlastnictví** a **smíšený důchod** – zahrnující zejména příjmy z podnikatelských aktivit (+3,0 %, resp. +1,1 %). Reálný pokles zaznamenaly **náhrady zaměstnancům** (-1,7 %) a **ostatní běžné transfery**– jedná se o náhrady z neživotního pojištění, výhry ze sázek a loterií apod. (-8,2 %).

Po odpočtu běžných výdajů (především daní z příjmů a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění) zůstal sektoru domácností **úhrnný disponibilní důchod** v částce **796,3 mld. Kč,** což bylo **reálně o 1,4 % více** než ve srovnatelném loňském období (kdy se kupní síla jeho objemu meziročně zvýšila o 3,7 %).

**Relace disponibilního důchodu k objemu hrubého domácího produktu** (v běžných cenách) meziročně **vzrostla** o 1,2 p. b. na **54,1 %.**

Podrobnější číselné údaje o vývoji ukazatelů v sektoru domácností jsou součástí tabulky č. 1 v příloze.

# Mzdy

**Rozhodující část** peněžních **příjmů domácností tvořily mzdy.** Celkový **objem mzdových prostředků** (bez ostatních osobních nákladů) zúčtovaný všem zaměstnancům k výplatě za celé národní hospodářství **v 1. čtvrtletí 2021 činil** **420,0 mld. Kč** a byl tak nominálně **o 1,7 % vyšší** než ve stejném období předchozího roku.

**Průměrná hrubá měsíční nominální mzda** na přepočtené počty zaměstnanců **v národním hospodářství dosáhla v 1. čtvrtletí** letošního roku **výše** **35 285 Kč,** což představovalo **meziroční nominální** **nárůst o 3,2 %**, tj. o 1 089 Kč více než ve stejném období předchozího roku. **Na rozdíl od 1. čtvrtletí loňského roku, kdy se přijatá omezení** a opatření v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 **nestačila významněji promítnout do mzdového vývoje** (ovlivněn byl zejména jen březen 2020), **byl v 1. čtvrtletí letošního roku vývoj mezd podobnými opatřeními zasažen již v plném rozsahu.** To ovlivnilo i dynamiku zvyšováni nominálních mezd, která pokračovala v trendu zpomalování meziročního nárůstu průměrné mzdy, který započal v 1. čtvrtletí 2019. Výraznějšímu **snížení tempa růstu mezd** pravděpodobně **zabránilo propouštění spíše nízkovýdělkových zaměstnanců** v pandemií sužovaných odvětvích. **Protisměrně proti výraznějšímu zvolnění nárůstu průměrné mzdy rovněž působily** i v hodnoceném období vyplacené **tzv. covidové odměny** zejména v odvětví zdravotní a sociální péče a zvýšení platových tarifů zaměstnancům tohoto odvětví. **Na nižší nominální dynamiku mezd mohly mít vliv i zásadní změny ve zdanění příjmů zaměstnanců** ze závislé činnosti v zákoně o daních z příjmů, kdy od 1. ledna letošního roku došlo ke zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka a tím ke změně zdanění výdělků. V důsledku těchto přijatých změn se významně zvýšily čisté mzdy, což vzhledem k okolnostem nevytvářelo tlak na výraznější zvýšení hrubých mezd od zaměstnavatelů. **Po zohlednění vlivu nárůstu spotřebitelských cen**, ve sledovaném období o 2,2 % (ve stejném období roku 2020 o 3,6 %), meziročně **vzrostla průměrná reálná mzda o 1,0 %** – souhrnný přehled viz tabulku č. 2 v příloze. **Vzhledem k nižší míře cenové inflace došlo v hodnoceném období meziročně** **k vyššímu nárůstu kupní síly průměrné mzdy** (z 0,2 % na 1,0 %).

**Medián mezd** (prostřední hodnota mzdového rozdělení), který je odvozen ze statisticko-matematického modelu vycházejícího z výběrového šetření Informačního systému o průměrném výdělku MPSV, **dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku** **úrovně 29 867 Kč a vzrostl proti stejnému období předchozího roku nominálně o 2,5 %, reálně o 0,3 %.** Na rozdíl od průměrné mzdy není medián ovlivněn extrémními hodnotami a nedochází tak k jeho zkreslení o tyto údaje; proto bývá pro hodnocení mzdového vývoje považován za výstižnější. Medián mezd žen činil 27 237 Kč, medián mezd mužů byl o 4 998 Kč vyšší a dosáhl úrovně 32 235 Kč. **Medián mezd byl** ve sledovaném období **nižší o 5 418 Kč než průměrná mzda.**

Informační systém o průměrném výdělku, který na základě výběrového šetření doplňuje mzdové statistiky ČSÚ, poskytuje řadu detailnějších statistik o mzdách (platech) zaměstnanců. Největší rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ – 16 827 Kč, což svědčí o výrazných rozdílech ve mzdách jednotlivých zaměstnanců tohoto odvětví. Opačná situace, tedy velmi malá diferenciace platů, byla pozorována u odvětví „vzdělávání“ platové sféry, ve které byl medián platu o 264 Kč vyšší než průměrný plat a činil 35 680 Kč. Uvedená velmi nízká diferenciace platů byla zapříčiněna zaměstnaneckou strukturou, kde většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, kteří měli plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

**Výše průměrné** měsíční **mzdy zaměstnanců pracujících v malých firmách** (subjekty s méně než 20 zaměstnanci) **v 1. čtvrtletí 2021 činila 25 924 Kč, tj. 73,5 %** celospolečenského **výdělkového průměru,** v porovnání se stejným obdobím roku 2020 došlo v důsledku nižší dynamiky mezd v malých firmách ke snížení tohoto podílu (o 0,2 p. b.) – viz tabulku č. 3 v příloze.

**Vývoj mezd v 1. čtvrtletí** letošního roku **charakterizovaly zejména následující skutečnosti:**

* **klesající dynamika růstu** meziroční **průměrné nominální mzdy** v národním hospodářství,
* **mírně vyšší posílení kupní síly výdělků zaměstnanců** v souvislosti s meziročně nižší mírou cenové inflace,
* vyšší **dynamika růstu mezd** doprovázená **poklesem produktivity práce,**
* mírné **zvýšení** **meziodvětvové diferenciace** a **stagnace územní diferenciace mezd zaměstnanců.**

Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 byl (průměrný) nárůst reálné hodnoty mezd ve sledovaném období o 0,8 p. b. vyšší. **Na posílení kupní síly mezd se** v hodnoceném období **podílela nižší míra cenové inflace** (o 1,4 p. b. nižší ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku; podrobněji viz část 2 materiálu). **Nárůst průměrné reálné mzdy byl zaznamenán v 9 z 19** sledovaných **odvětvových agregacích CZ‑NACE a v regionálním členění ve 11 ze 14 krajů** (viz dále).

**Přírůstek kupní síly výdělků byl** v hodnoceném období **vyšší než vykázaná dynamika produktivity práce.** Dynamika úhrnné **produktivity práce** (v pojetí hrubého domácího produktu ve stálých cenách na 1 pracovníka v národním hospodářství) **poklesla** meziročně **o 0,8 %** a byla o 1,8 p. b. nižší, než činil nárůst průměrné reálné mzdy. Nicméně vývoj produktivity práce pokračoval ve vzestupném trendu a zaostávání za růstem průměrné reálné mzdy se tak výrazně snížilo. Podrobný vývoj za jednotlivá čtvrtletí viz graf č. 1 v příloze.

**Relace** produktivity práce a mezd **se promítla do vývoje jednotkových mzdových nákladů,** které se v meziročním pohledu za leden ‑ březen **zvýšily nominálně o 4,0 % a reálně o 1,8 %. Nárůst mezd však nepředstavoval významnější riziko** z pohledu **udržení konkurenceschopnosti tuzemské produkce.**

**Reálná hodnota objemu mzdových prostředků** zúčtovaných k výplatě **poklesla** oproti 1. čtvrtletí 2020 **o 0,5 %, mzdová náročnost HDP** (relace objemu mzdových prostředků k objemu hrubého domácího produktu v běžných cenách) **se** ve stejném porovnání **zvýšila** o 0,2 p. b. **na 28,6 %.**

Část mezd, které svým zaměstnancům dlužili zaměstnavatelé v platební neschopnosti, jim byla vyplacena Úřadem práce ČR **na základě zákona** č. 118/2000 Sb., **o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele** a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Celkem bylo takto **k 31. 3. 2021 poskytnuto 33,6 mil. Kč** (o 28,8 mil. Kč méně než k 31. 3. 2020), z toho nejvíce v hl. m. Praze (27,2 mil. Kč), v Jihomoravském kraji (1,2 mil. Kč), Královéhradeckém kraji (0,9 mil. Kč), Pardubickém kraji (0,9 mil. Kč), Libereckém kraji (0,8 mil. Kč) a Zlínském kraji (0,7 mil. Kč).

Vývoj **průměrného platu v odvětvích tzv. veřejné služby a správy** **byl v 1. čtvrtletí 2021** významně **ovlivněn zvýšením platových tarifů** od 1. ledna letošního roku o 10 % u lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, sociálních pracovníků a zaměstnanců v sociálních službách; a dále nárůstem platových tarifů o 4 % u pedagogických pracovníků v regionálním školství (tj. v mateřských, základních a středních školách). Výše uvedené se promítlo ve zvýšení průměrného platu zaměstnanců příslušných odvětví. Nejvyšší meziroční **vzestup průměrného** nominálního **výdělku** byl tak zaznamenán **v odvětvích „zdravotní a sociální péče“** (o 11,3 %) a **„vzdělávání“** (o 4,1 %). Pokles průměrného nominálního platu vykázalo v souhrnu odvětví **„kulturní zábavní a sportovní činnosti“** (o 5,1 %) – podrobně viz tabulku č. 4 v příloze.

**Na tempo růstu** průměrné mzdy **v soukromé sféře působily v 1. čtvrtletí** především **tyto** základní **faktory:**

* **zásadní omezení ekonomické aktivity** ve službách, obchodě a celé řadě podniků a firem **v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2**,
* pokles zaměstnanosti a **nárůst nezaměstnanosti;** **podíl nezaměstnaných osob k 31. březnu 2021 dosáhl úrovně 4,2 %** (k 31. březnu 2020 byl o 1,2 p. b. nižší, tj. činil 3,0 %).

Ze statistik o **průměrném evidenčním počtu zaměstnanců** na přepočtené počty (dle Podnikové statistiky o mzdách a zaměstnancích, jedná se o druhý nejvýznamnější zdroj dat, který se však liší od Výběrových šetření pracovních sil) je patrný celkový meziroční pokles zaměstnanců (o 57,3 tis.). Pokles zaměstnanosti byl v hodnoceném období zaznamenán již v 11 odvětvích; z nich nejvíce v klíčovém odvětví „zpracovatelský průmysl“ (o 28,1 tis., tj. o 2,5 %) a dále v odvětvích „ubytování, stravování a pohostinství“ (o 14,9 tis.), „doprava a skladování“ (o 8,4 tis.) a „administrativní a podpůrné činnosti“ (o 7,1 tis.). Největší nárůst zaměstnanců byl vykázán v odvětví „vzdělávání“ (o 5,4 tis., tj. o 1,7 %), dále pak v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (o 3,4 tis.) a v odvětví „stavebnictví“ (o 1,5 tis.).

Z hlediska odvětvového členění (podle Klasifikace ekonomických činností CZ‑NACE – viz tabulku č. 5 v příloze) **dosáhlo** v 1. čtvrtletí 2021 **nejvyšší nominální průměrné mzdy odvětví „informační a komunikační činnosti“** (66 005 Kč), **odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“** (61 672 Kč), **odvětví „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“** (60 002 Kč) a **odvětví „profesní, vědecké a technické činnosti“** (43 319 Kč). Celorepublikový průměr (35 285 Kč) byl překročen rovněž v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (39 967 Kč), „veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení“ (38 268 Kč) a „těžba a dobývání“ (36 323 Kč). **Nejnižší průměrná mzda byla v odvětvích „ubytování, stravování a pohostinství“** (19 805 Kč), **„administrativní a podpůrné činnosti“** (24 970 Kč) a **„ostatní činnosti“** (25 363 Kč) – tj. např. činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací a odborových svazů, opravy počítačů a komunikačních zařízení a výrobků pro osobní potřebu, praní a chemické čištění, kadeřnické, kosmetické činnosti, pohřební služby apod.

**Dynamika průměrné nominální mzdy v jednotlivých odvětvích byla velmi výrazně diferencovaná**, a to od téměř čtyřnásobně vyššího nárůstu v porovnání s celorepublikovým průměrem až po pokles průměrné mzdy zaznamenaný ve dvou odvětvích národního hospodářství. **Nejvyšší nárůst průměrné mzdy byl vykázán v odvětvích „činnosti v oblasti nemovitostí“** (nominálně o 12,2 %, reálně o 9,8 %), **„zdravotní a sociální péče“** (nominálně o 11,3 %, reálně o 8,9 %), **„výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“** (nominálně o 4,9 % a reálně o 2,6 %), **„profesní, vědecké a technické činnosti“** (nominálně o 4,3 %, reálně o 2,1 %) a **„vzdělávání“** (nominálně o 4,1 %, reálně o 1,9 %). **Naopak pokles průměrné mzdy byl** zaznamenán v odvětvích **„kulturní, zábavní a rekreační činnosti“** (nominálně o 5,1 %, reálně o 7,1 %), **„ubytování, stravování a pohostinství“** (nominálně o 2,6 %, reálně o 4,7 %) a **nejnižší nárůst průměrné nominální mzdy** v odvětvích **„veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení“** (nominálně o 0,5 %, reálně pokles o 1,7 %) a **„doprava a skladování“** (nominálně o 0,9 %, reálně pokles o 1,3 %).

**Meziodvětvová mzdová diferenciace** se proti stejnému období předchozího roku mírně **zvýšila; variační koeficient** průměrných mezd (podle sekcí CZ‑NACE) **vzrostl** o 0,7 p. b. **na 34,1 %.**

**Výše průměrné nominální mzdy se** výrazně lišila i **podle velikosti zpravodajské jednotky, tj. čím větší byl počet zaměstnanců, tím vyšší byla průměrná mzda.** **V podnicích do 19 zaměstnanců byla nejnižší a činila 25 924 Kč** (téměř 74 % průměrné mzdy v národním hospodářství), **naopak nejvyšší 42 467 Kč** (tj. cca 120 % průměrné mzdy v národním hospodářství) **byla vyplacena v organizacích s 1 000 a více zaměstnanci.** Relativně **nejpříznivější meziroční vývoj** byl zaznamenánu podniků **s 500 až 999 zaměstnanci**, kde **došlo k nejvyššímu nárůstu průměrné mzdy** (o 4,6 %) a dále u zaměstnavatelů **s 250 až 499 zaměstnanci** (o 4,4 %), v této velikostní kategorii byl zároveň zaznamenán největší úbytek zaměstnanců – o 13,9 tis. K poklesu počtu zaměstnanců však došlo ve všech sledovaných velikostních kategoriích zpravodajských jednotek – podrobněji viz tabulku č. 6 v příloze.

K meziročnímu **nominálnímu nárůstu** **průměrné mzdy došlo** **ve všech krajích ČR**, a to od 1,8 % do 4,6 %. V**hl. m. Praze** byla jako obvykle zaznamenána její **nejvyšší úroveň – dosáhla 44 432 Kč** (tj. téměř 126 % celorepublikového průměru). Nejvýznamnější relativní vzestup průměrné nominální mzdy vykázaly **Kraj Vysočina** (o 4,6 %), **Ústecký** (o 4,2 %) a **Olomoucký kraj** (o 4,0 %); naopak nejnižší nárůst byl v **Plzeňském** a **Karlovarském** (oba shodně o 1,8 %) a **Libereckém** **kraji** (o 2,2 %). **K poklesu reálné průměrné mzdy** o 0,4 % došlo v **Plzeňském a Karlovarském kraji** a **v Libereckém k její stagnaci.** **V ostatních krajích byl zaznamenán nárůst reálné průměrné mzdy** v rozsahu 0,1 % až 2,3 % – viz tabulku č. 7 v příloze. **Nejnižší absolutní úroveň průměrné mzdy 30 148 Kč** byla zaznamenána **v Karlovarském kraji.** **Diferenciace** extrémních mzdových hladin **na úrovni krajů** (hl. m. Praha x Karlovarský kraj) **se zvýšila** o 723 Kč na 14 284 Kč. Hodnota variačního koeficientu v tomto členění v 1. čtvrtletí 2021 stagnovala na úrovni 10,1 %.

# Sociální příjmy

**Celkový objem** sociálních příjmů (druhé nejvyšší složky peněžních příjmů domácností) **dosáhl** v 1. čtvrtletí 2021 částky **164,6 mld. Kč** a byl **o 9,8 mld. Kč (o 6,3 %) vyšší** než ve stejném období roku 2020. **Nižší** byla **výplata příspěvků na péči**, příjmy občanů **z ostatních druhů sociálních dávek se zvýšily** – viz tabulku č. 8 v příloze.

**Dávky důchodového pojištění**, na které bylo v 1. čtvrtletí 2021 poskytnuto bez dávek vyplácených do ciziny **126,0 mld. Kč**, tj. **o 6,4 mld. Kč (o 5,3 %) více** než ve srovnatelném období roku 2020, se podílely na celkové úrovni sociálních příjmů domácností 76,5 % – viz tabulku č. 8 v příloze. Výdaje související s valorizací důchodů, která proběhla v lednu 2021, činily ve sledovaném období 6,9 mld. Kč.

**Výdaje na starobní důchody se** (bez dávek vyplácených do ciziny) **zvýšily** o 5,5 mld. Kč **na 105,3 mld. Kč.** Jejich podíl na celkovém objemu výdajů na dávky důchodového pojištění dosáhl 83,6 %. **Výdaje na invalidní důchody** vzrostly na **12,8 mld. Kč** (o 0,4 mld. Kč), výdaje na pozůstalostní důchody se rovněž zvýšily o 0,4 mld. Kč na 7,7 mld. Kč.

**Průměrná výše** (samostatně vypláceného) **starobního důchodu se v 1. čtvrtletí 2021 meziročně zvýšila** o 957 Kč (**o 6,6 %**) **na 15 365 Kč**, **v reálném vyjádření** se zvýšila **o 4,5 %** (při použití indexu životních nákladů domácností důchodců 102,0 %).

**V březnu 2021:**

* pobíralo důchod **2 864,7 tis. osob**, přičemž **jejich počet se** meziročně **snížil**o 29,3 tis. (tj. **o 1,0 %**). **Počet důchodců se starobním důchodem** (včetně poměrného starobního) byl **2 385,5 tis.**, tj. o 26,9 tis. nižší než v březnu 2020, v rámci této skupiny důchodců činil počet osob **s trvale kráceným důchodem 655,0 tis.** (oproti stejnému období předchozího roku se zvýšil o 10,9 tis., tj. o 1,7 %). Počet příjemců invalidního důchodu se meziročně snížil o 2,9 tis. (o 0,7 %), vdovského a vdoveckého důchodu o 0,6 tis. (o 2,3 %) a naopak počet příjemců sirotčího důchodu se zvýšil o 1,0 tis. (o 2,7 %) – viz tabulku č. 9 v příloze,
* **průměrný** nominální **starobní důchod** (vyplácený samostatně) **dosáhl 15 375 Kč** a **převýšil** o 957 Kč (tj. **o 6,6 %**) skutečnost stejného měsíce roku 2020. U **žen** činil 14 004 Kč, čímž představoval **83,0 % průměrného důchodu mužů** (16 873 Kč). Průměrná výše trvale kráceného důchodu byla oproti průměrnému starobnímu důchodu o 1 637 Kč nižší a dosáhla 13 738 Kč (o 863 Kč více než ve srovnatelném období předchozího roku), z toho u mužů 15 151 Kč a u žen 12 463 Kč.

V pořadí **druhou** objemově **největší položku** sociálních příjmů domácností tvořily **dávky nemocenského pojištění**. Touto formou bylo v 1. čtvrtletí 2021 poskytnuto **13,2 mld. Kč**, což bylo **o 2,3 mld. Kč** (**o 21,4 %**) **více** než ve srovnatelném období předchozího roku – viz tabulku č. 8 v příloze. Uvedený výrazný nárůst byl způsoben zejména přijatými sociálními opatřeními vlády v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2.

Rozhodující dávkou bylo **nemocenské**, jehož objem dosáhl **9,3 mld. Kč**, tj. o **22,0 %** (o 1,7 mld. Kč) **více** než ve stejném období předchozího roku.

Na **peněžitou pomoc v mateřství** bylo za leden až březen 2021 vyplaceno **2,7 mld. Kč**, což je **o 4,8 %** (o 121,4 mil. Kč) **více** než za 1. čtvrtletí 2020.

Objem finančních prostředků poskytnutých na **ošetřovné** **vzrostl na 1,2 mld. Kč** (**o 84,5 %**, tj. o 527,8 mil. Kč).

Na **otcovskou poporodní péči stouply** ve sledovaném období **výdaje o 0,3 %** (o 0,2 mil. Kč) na 67,1 mil. Kč.

Na **dlouhodobé ošetřovné** **výdaje** rovněž **vzrostly**, a to **o 17,9 %** (o 5,9 mil. Kč) na 38,8 mil. Kč.

Na **vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství** bylo poskytnuto **1,2 mil. Kč** – **o 44,4 % méně** než v 1. čtvrtletí 2020.

Na **dávkách státní sociální podpory a dávkách pěstounské péče** bylo v 1. čtvrtletí 2021 **vyplaceno 12,4 mld. Kč**. V hodnoceném období bylo touto formou vyplaceno meziročně **o 0,3 mld. Kč** (**o 2,8 %**) **více** finančních prostředků než ve stejném období předchozího roku – viz tabulku č. 8 v příloze.

**Výdaje na** rozhodující dávku tohoto systému – **rodičovský příspěvek** – **se zvýšily** o 0,5 mld. Kč (**o 5,7 %**) na 9,2 mld. Kč. Průměrný počet měsíčně vyplácených rodičovských příspěvků se zvýšil o 0,5 %, tj. o 1,5 tis. na 307,2 tis.

Na **příspěvek na bydlení** bylo ve sledovaném období vynaloženo 1,6 mld. Kč, tj. **o 8,8 %** (o 0,2 mld. Kč) **méně** než v 1. čtvrtletí 2020. Počet v průměru měsíčně vyplácených dávek se rovněž snížil, a to o 8,7 % (tj. o 14,1 tis.) na 147,3 tis., naopak průměrná výše příspěvku se mírně zvýšila z 3 725 Kč na 3 728 Kč.

Formou **přídavku na dítě** bylo vyplaceno 513,4 mil. Kč – **o 3,5 %** (o 18,7 mil. Kč) **méně** než ve stejném období roku 2020. Průměrný počet měsíčně vyplácených dávek klesl ve sledovaném období o 2,3 % na 218,6 tis.

Na **porodném** bylo vyplaceno 27,4 mil. Kč, tj. **o 4,2 %** (o 1,2 mil. Kč) **méně** než ve stejném období předchozího roku, na **pohřebném** pak 3,5 mil. Kč (**o 0,3 mil. Kč více**).

Na **dávky pěstounské péče** bylo vynaloženo **o 2,2 %** (o 21,9 mil. Kč) meziročně **více**, tedy 1,0 mld. Kč. Jejich průměrný měsíční počet vzrostl o 1,0 % (na 31,1 tis.) – viz tabulky č. 10 – 13 v příloze.

Další významnou složkou sociálních příjmů domácností byl **příspěvek na péči**. V hodnoceném období bylo takto vyplaceno **8,2 mld. Kč**, což bylo **o 0,3 %** (o 23,7 mil. Kč) meziročně méně – viz tabulku č. 15 v příloze.

**V březnu 2021:**

* bylo vyplaceno 357,1 tis. dávek, tj. o 10,8 tis. více než v březnu 2020,
* příjemcům s I. stupněm závislosti bylo vyplaceno 28,0 % příspěvků, s II. stupněm 31,8 %, se III. stupněm 25,4 % a osobám se IV. stupněm závislosti 14,8 % příspěvků.

Na prostředky vyplacené formou **podpory v nezaměstnanosti** bylo v 1. čtvrtletí 2021 vyčerpáno **3,0 mld. Kč** při **zvýšení o 20,8 % (o 0,5 mld. Kč)** – viz tabulku č. 8 v příloze. V uvedeném období **se zvýšil průměrný podíl nezaměstnaných osob** (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku) ze 3,0 % na **4,2 %**. Průměrný počet evidovaných nezaměstnaných se zvýšil o 80,5 tis. na 306,5 tis., přičemž průměrný počet evidovaných nezaměstnaných s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vzrostl na 103,6 tis. (o 15,0 tis., tj. o 16,9 %). Podíl žen pobírajících podporu v nezaměstnanosti na celkovém počtu uchazečů s podporou činil 50,1 % (o 2,7 p. b. meziročně více). Na jedno volné pracovní místo připadalo 0,9 uchazečů (o 0,2 více než v 1. čtvrtletí 2020).

**Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti** se ve sledovaném období zvýšila o 208 Kč na **8 421 Kč**. Meziroční snížení průměrné výše podpory bylo zaznamenáno pouze v hl. m. Praze, ve všech ostatních krajích došlo k jejímu zvýšení – viz tabulku č. 16 v příloze.

**Dávky pomoci v hmotné nouzi** byly čerpány **ve výši 1,3 mld. Kč**. V porovnání s objemem prostředků poskytnutým touto formou v 1. čtvrtletí 2020 se jednalo o jejich **zvýšení** (**o 27,7 %**, tj. **o 287,8 mil. Kč**) – viz tabulky č. 8 a 17 v příloze. Tyto dávky se zvýšily ve všech krajích ČR. Největší objemy dávek byly vyplaceny v krajích Moravskoslezském (302,8 mil. Kč) a Ústeckém (193,0 mil. Kč). Uvedený výrazný nárůst byl způsoben zejména přijatými sociálními opatřeními vlády v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2.

Výdaje na **příspěvek na živobytí** (jejichž podíl ve sledovaném období činil 63,9 % z úhrnného objemu prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi) vzrostly na **849,3 mil. Kč** a byly o 204,8 mil. Kč (**o 31,8 %**) **vyšší** než ve stejném období předchozího roku. K jejich nárůstu došlo ve všech krajích.

Na **doplatek na bydlení**, který představoval 33,2 % z úhrnu dávek pomoci v hmotné nouzi, bylo vyplaceno **440,6 mil. Kč**, tj. **o 14,8 % více** než v 1. čtvrtletí 2020. Nárůst objemu prostředků na tuto dávku byl zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší v hl. m. Praze (61,0 %).

Rovněž **výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc** se proti srovnatelnému období **zvýšily**. Vyplaceno na ni bylo **38,0 mil. Kč**, tj. **o 224,8 % více** – viz tabulky 17 a 18 v příloze.

**Dávky pro osoby se zdravotním postižením** se podílely na celkových sociálních příjmech 0,4 %. Bylo na ně vyplaceno **0,6 mld. Kč** (o 0,2 % více než v 1. čtvrtletí 2020). V 1. čtvrtletí 2021 činily příspěvky na mobilitu 425,0 mil. Kč (o 2,1 % méně) a příspěvky na zvláštní pomůcku 222,9 mil. Kč (o 4,8 % více) – viz tabulku č. 19 v příloze.

# Spotřebitelské ceny a životní náklady

**Index spotřebitelských cen** a životních nákladů domácností **byl** letos **v lednu až březnu nižší než ve stejném období minulého roku a** u domácností celkem **činil** meziročně **2,2 %** (ve stejném období let 2018, 2019 a 2020 to bylo 1,9 %, 2,7 %, resp. 3,6 %).

**V prvním čtvrtletí 2021 vzrostly spotřebitelské ceny proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 %.** Mezičtvrtletní dynamika byla nižší než v prvním čtvrtletí roku 2020 (kdy růst dosáhl hodnoty 1,8 %). Významnou roli měl tradičně zejména růst cen v lednu, kdy došlo k meziměsíčnímu zvýšení spotřebitelských cen o 1,3 %. **Mezičtvrtletní** **přírůstek spotřebitelských nákladů** domácností **ovlivnily** **rostoucí ceny** v oddílech **„alkoholické nápoje, tabák“** (výrazný vliv měly zvyšující se ceny lihovin, piva a tabákových výrobků), **„doprava“** (dražší pohonné hmoty a oleje), **„potraviny a nealkoholické nápoje“** (především důsledkem růstu cen zeleniny, olejů a tuků, pekárenských výrobků; obilovin, ovoce a nealkoholických nápojů) a **„rekreace a kultura“.** **Opačným směrem působil nejvíce cenový pokles ve spotřebním oddíle „odívání a obuv“** (snížení cen oděvů).

**V meziročním vyjádření** byla dynamika růstu spotřebitelských cen v prvním čtvrtletí nižší než ve kterémkoliv z jednotlivých čtvrtletí minulého roku. V průměru za **první čtvrtletí letošního roku vzrostly náklady domácností o 2,2 %,** což bylo o 1,4 p. b. méně než ve stejném období předchozího roku, resp. o 0,4 p. b. méně než ve čtvrtém čtvrtletí 2020. Příčinou bylo **zpomalení růstu cen v oddíle „potraviny a nealkoholické nápoje“,** kde domácnostem klesly náklady například ve spotřebních třídách maso či zelenina. **Tempo růstu cen se snížilo** rovněž například **v oddíle** **„bydlení**“, což bylo způsobeno zejména poklesem cen elektřiny a zemního plynu. **Proinflačně naopak působil oddíl „doprava“,** kde se znatelně zvýšily ceny automobilů. **Tržní ceny vzrostly** meziročně o 2,6 % a u **regulovaných cen nastal nárůst** o 0,1 %.

**Životní náklady domácností důchodců** ve srovnání s domácnostmi celkem **rostly** o 0,2 p. b. **pomaleji** (tzn. meziroční index dosáhl 102,0 %). **Hlavním proinflačním faktorem byly stejně jako u domácností celkem rostoucí náklady v oddíle „alkoholické nápoje, tabák“,** u domácností důchodců činil tento meziroční index za první čtvrtletí letošního roku 109,3 %. **Rozdíl oproti cenovému indexu celkem byl zejména zaznamenán v oddíle „bydlení“,** kde ceny na rozdíl od celkového indexu poklesly (index 99,3 %), což bylo dáno odlišnou strukturou spotřebního koše domácností důchodců.

**Rychleji naopak rostly** v prvním čtvrtletí 2021 **životní náklady domácností žijících v hl. m. Praze** (index 102,5**%**). **Znatelný rozdíl oproti cenovému vývoji za celou ČR zaznamenal oddíl „odívání a obuv“**, kde došlo za první čtvrtletí k meziročnímu růstu cen o 6,6 % (o 3,9 p. b. více). Odlišný byl rovněž vývoj nákladů v oddílu **„bydlení“** (index 102,1 % – o 1,5 p. b. více), což bylo způsobeno výrazným zvýšením cen ostatních služeb souvisejících s bydlením (vodné a stočné) a mírným růstem cen ve skupině elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva, zatímco u domácností celkem došlo k poklesu. **Naopak nižší růst cen byl zaznamenán nejvíce v oddíle „doprava“,** kde domácnostem v hl. m. Praze poklesly náklady na dopravní služby (o 1,7 %), ačkoliv se domácnostem celkem ceny za tyto služby zvýšily (o 0,5 %) – blíže ke struktuře růstu životních nákladů vykazovaných typů domácností viz tabulku č. 21 v příloze.

**Harmonizovaný index** **spotřebitelských** **cen** (HICP – cenový index propočtený podle metodiky Eurostatu pro potřeby porovnání inflace v jednotlivých členských zemích EU) **v ČR činil meziročně v lednu 102,2 %, v únoru 102,1 % a v březnu 102,3 %.** V EU 27 byly meziroční hodnoty HICP v těchto měsících 101,2 %, 101,3 % a 101,7 %. Nejvyšší úroveň tohoto ukazatele vykázalo v prvních třech měsících roku 2021 Maďarsko a Polsko, nejnižších hodnot naopak dosáhlo Řecko, Slovinsko a Kypr.

# Peněžní výdaje, úvěry a úspory domácností

Ze statistiky národních účtů ČSÚ vyplývá, že **výdaje na konečnou spotřebu domácností měly** v 1. čtvrtletí 2021 **k vývoji ekonomiky větší záporný příspěvek, než byl celkový propad hrubého domácího produktu, a to zejména v důsledku přetrvávající** **pandemie:**

* **sektor domácností vynaložil celkem 601,0 mld. Kč na výdaje spojené s individuální spotřebou** (o 5,3 % méně než o rok dříve); **domácnosti** tak – po zohlednění cenové inflace – **nakoupily zboží a služby** reálně v objemu o cca 46,3 mld. Kč **nižším** než před rokem (viz tabulku č. 1 v příloze).

**Podobným tempem jako** v předchozích dvou letech **pokračoval trend růstu zadlužení domácností,** kdypodle údajů ČNB činil **úhrnný objem půjček domácností** k 31. březnu 2021 celkem **1 889,9 mld. Kč,** což bylo **o 121,7 mld. Kč (6,9 %) více než** **ke stejnému datu roku 2020** (viz tabulku č. 22 v příloze):

* **rozhodující část** meziročního **vzestupu objemu** bankovních peněžních **půjček** **představovaly úvěry spojené s bydlením,** jejichž **celkový objem 1 464,5 mld. Kč** byl o 115,4 mld. Kč vyšší (8,6 %) než o rok dříve. Meziroční dynamika růstu půjček na bydlení se v prvním čtvrtletí při srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšila,
* **objem** **ostatních úvěrů meziročně vzrostl pouze o 6,3 mld. Kč** (celkem 425,4 mld. Kč). **Od začátku roku se celkový objem ostatních úvěrů snížil o 1,2 mld. Kč.** Výdaje na spotřebu domácností byly ve sledovaném období pokrývány z disponibilních příjmů či úspor,
* **podíl nevýkonných úvěrů domácností** (nesplaceny tři po sobě jdoucí splátky úvěru, či došlo k zesplatnění) **stoupl na úroveň 1,9 %,** což je o 0,2 p. b. více než minulý rok. Nárůst tohoto ukazatele lze sledovat již poslední dvě čtvrtletí.

**Domácnosti** **pokračovaly** **v rychle rostoucí dynamice tvorby nových úspor. Míra úspor domácností** dle sektorových účtů ČSÚ **dosáhla** v 1. čtvrtletí **25,4 %** a byla tak meziročně vyšší o 6,9 p. b.Z údajů ČNB vyplývá, že sejednalo výhradně o netermínované vklady v podobě peněz na běžných nebo spořicích účtech:

* **celkové vklady domácností se podle dostupných údajů ČNB zvýšily ve srovnání s předchozím rokem o 13,1 %** (367,5 mld. Kč) **na 3 167,2 mld. Kč** a došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu od začátku století. Mezičtvrtletně se vklady zvýšily o 110,4 mld. Kč, což bylo více než ve stejném období předchozího roku (nárůst o 74,3 mld. Kč),
* **netermínované vklady** na konci března celkem **meziročně vzrostly o 429,4 mld. Kč** a **termínové vklady se snížily o 61,9 mld. Kč,**
* domácnosti využívaly pro vklady převážně domácí měnu. Na konci prvního čtvrtletí roku 2021 činila podle ČNB **výše cizoměnových vkladů 118,7 mld. Kč** a meziročně došlo k jejich zvýšení o 15,8 mld. Kč.