**Demografický vývoj v okresních městech Moravskoslezského kraje  
v posledním desetiletí**

V uplynulých deseti letech došlo ve všech šesti okresních městech Moravskoslezského kraje k poklesu obyvatel. Celkový úbytek obyvatel v nich činil téměř 33,0 tisíc osob, což představuje téměř 6 % populace těchto měst. Ve srovnání s rokem 2007 ubylo relativně nejvíce obyvatel městu Karviná, a to o 13,5 % (absolutně 8 468 osob), naopak relativně nejméně městu Opava o 2,6 % (absolutně o 1 536 osob). Na tomto úbytku se zejména podílela migrace obyvatelstva. V žádném z měst nedošlo za posledních deset let k nárůstu počtu obyvatel díky stěhování, a to i přesto že měl počet přistěhovalých převážně rostoucí tendenci (s výjimkou města Karviné). Nejvyšší počet vystěhovalých na 1 000 obyvatel byl zaznamenán v roce 2016 ve městě Bruntál (28,5 ‰) a nejnižší počet ve městě Ostrava (19,4 ‰).



Lze konstatovat, že se všeobecně rodí méně dětí a umírá více obyvatel než před deseti lety. Tento trend je zachován jak u údajů za okresy, tak i u okresních měst. Počet živě narozených dětí při přepočtu na 1 000 obyvatel byl v roce 2016 nejvyšší ve městě Bruntál (11,4 ‰) a Nový Jičín (10,9 ‰), nejnižší v Karviné (8,9 ‰). Zatímco v roce 2007 se pouze v Bruntálu a Karviné narodila více než polovina dětí mimo manželství, v roce 2016 to tak bylo již ve všech okresních městech, nejvíce pak ve městě Karviná, kde se každé sedmé dítě narodilo mimo oficiálně uzavřený sňatek.

Kromě přirozeného a migračního přírůstku jsou změny počtu obyvatel dány i slučováním event. rozdělováním obcí nebo jejich částí. Toto je případ města Nový Jičín, ze kterého se k 1. 1. 2011 odpojila obec Libhošť, čímž se mu snížil počet obyvatel o 1 570 osob.

K vzájemnému porovnání jednotlivých měst v případě potratů lze použít ukazatel poměřující celkový počet potratů na 100 narozených dětí. Ten byl dlouhodobě nejvyšší v Bruntále, nejnižších hodnot dosahoval v Ostravě a v Novém Jičíně.

Obecně lze říci, že počty sňatků mají ve všech městech v průběhu hodnoceného období klesající tendenci. Při přepočtu na 1 000 obyvatel se počet sňatků v roce 2016 pohyboval mezi 4,2 ‰ a 4,7 ‰ a ve srovnání s rokem 2007 byl s výjimkou města Karviné nižší. Ještě rychleji než sňatky se dlouhodobě snižuje počet rozvodů. To potvrzují ukazatele jednak rozvody na 1 000 obyvatel, jednak rozvody na 100 sňatků, které se až na jednu výjimku ve všech okresních městech Moravskoslezského kraje snížily. Tou výjimkou je počet rozvodů na 100 sňatků ve městě Frýdek-Místek.

Počet zemřelých na 1 000 obyvatel byl ve všech městech v roce 2016 vyšší než před deseti lety s výjimkou města Opava (pokles z 10,2 ‰ v roce 2007 na 9,9 ‰ v roce 2016). Nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána ve městech Karviná (12,8 ‰) a Ostrava (11,5 ‰), nejnižší ve městě Frýdek-Místek (9,5 ‰). Přestože přibývá počet zemřelých, neznamená to nutně, že jde o špatnou zprávu. Stoupá totiž ruku v ruce s tím, že populace stárne. Pokud ve společnosti přibývá starších osob, což je dlouhodobě i případ České republiky, pak přirozeně vzrůstá i počet úmrtí.

Nejvyšší průměrný věk mají se 43,5 lety obyvatelé města Karviné (40,3 let v roce 2007), dále pak občané Opavy se 42,6 lety (40,3 let v roce 2007). Nejmladší byli lidé v Bruntále, a to průměrně 41,2 let. Stárnutí populace se odráží rovněž ve věkové struktuře obyvatelstva, jež zachycuje mj. index stáří, tedy údaj o počtu osob ve věku 65 a více let věku připadající na 100 dětí ve věku 0 až 14 let. Tento index se v posledních letech poměrně dramaticky zvyšuje a koncem roku 2016 dosáhl ve městě Karviná již více než 151 seniorů na 100 dětí. Nejnižší byl v roce 2016 ve městě Bruntál, a to 108 seniorů na 100 dětí.

Češi se dožívají stále vyššího věku a naděje dožití při narození má rostoucí charakter. Tento údaj není za jednotlivá města k dispozici, proto uvádíme pro dokreslení situace stav za celý Moravskoslezský kraj. V něm vzrostla v případě mužů za posledních deset let o 2,10 roku a pro ženy o 1,90 roku (srovnání let 2016 a 2007). Tento ukazatel říká, že by se právě narozené děti měly při dnešní úmrtnosti dožít věku 74,41 let (muži), resp. 81,17 let (ženy). Pro ty, co se již dožili šedesáti let, se střední délka života rovněž posunula, a to na 78,80 let, resp. 83,50 let.

Jednoznačně hlavní příčinou smrti nejen v hodnocených městech, ale i v celé České republice, zůstávají i nadále nemoci oběhové soustavy. Špatné srdce a cévy stály v roce 2007 cca za polovinou všech úmrtí, ale toto procento pozvolna klesá ve všech okresních městech. Situace v úmrtnosti na rakovinu se postupně zlepšuje, přesto jsou novotvary ve všech okresních městech našeho kraje druhou nejčastější příčinou smrti. Podíl úmrtí s touto diagnózou na celkovém počtu zemřelých se v průběhu hodnoceného období snižuje. Třetí nejčastější příčinou smrti byly v roce 2016 nemoci dýchací soustavy, zatímco v roce 2007 to byly nemoci trávicí soustavy.

Z hodnocení úmrtnostních tabulek vychází ještě jedno pozitivní hodnocení opřené o pojem tzv. „odvratitelných úmrtí“. Zjednodušeně řečeno jde o rozdělení smrtelných případů do dvou skupin, kdy jedněm z nich bylo možné předejít lepší zdravotní péčí, prevencí, zdravějším stylem života nebo zodpovědnějším jednáním (dopravní nehody, vraždy). Dobrá zpráva je, že těchto „zbytečných“ úmrtí ubývá, a to i v našich šesti okresních městech.