Соціально-економічне становище

домогосподарств України у 2021 році

**(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)**

З метою дослідження рівня життя різних соціальних груп населення Держстат у 2021р. провів обстеження 7,6 тис. домогосподарств[[1]](#footnote-1).

**Середньомісячні загальні доходи** одного домогосподарства у 2021р. становили 14248 грн. Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 14754 грн, сільське – 13184 грн. У середньому на одну особу, яка входить до складу домогосподарства (далі – особа), еквівалентні[[2]](#footnote-2) загальні доходи (далі – доходи) становили 6785 грн у місяць, у міських домогосподарствах – 7128 грн, у сільських – 6076 грн. Рівень середньомісячних доходів однієї особи у 3 рази перевищував рівень законодавчо встановленого на цей період прожиткового мінімуму (2250 грн). Середньодушові доходи домогосподарств у 2021р. порівняно з попереднім роком зростали більшими темпами, ніж індекс споживчих цін за цей період: відповідно 116,3% проти 109,4%.

**Нерівність розподілу** загальних доходів характеризують крива Лоренца   
(додаток 1) та коефіцієнт концентрації (індекс Джині), який приймає значення від 0 (рівномірний розподіл доходів серед усього населення) до 1 (увесь дохід належить одній особі). Індекс Джині по загальних доходах населення знизився з 0,247 у 2020р. до 0,244 у 2021р.

Співвідношення мінімального рівня загальних доходів серед найбільш забезпечених 10% населення до максимального рівня серед найменш забезпечених 10% населення збільшилося по Україні (з 2,9 до 3 разів) та серед мешканців сіл (з 2,7 до 2,9 разів), а серед міських жителів не змінилося (2,9 разів).

Найбільш заможні 20% населення у 2021р. отримували 35% усіх загальних доходів (у попередньому періоді – 36%).

Співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 10% населення залишилося на рівні 2020р. та становило 4,9 раза (додаток 2).

Частка загальних доходів 40% найменш забезпечених становила, як і у 2020р., чверть усіх загальних доходів населення. Співвідношення темпів зростання середньодушових еквівалентних загальних доходів 40% найменш забезпечених та всього населення становило у 2021р. 0,99 раза (у 2020 р. – 1,02 раза), а частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць нижчими 50% медіанного рівня загальних доходів (3027 грн) – 4,8% (2555 грн та 4% відповідно).

Порівняно з 2020р. дещо змінилася диференціація рівня добробуту населення, розрахована з використанням критерію грошових доходів, а саме, Індекс Джині у 2021р. становив 0,257 проти 0,260 у 2020р. Мінімальний рівень грошових доходів серед найбільш забезпечених 10% населення перевищував максимальний серед найменш забезпечених 10% населення у 3,1 раза, а найбільш забезпечені 10% населення отримали у 5,3 раза більше грошових доходів, ніж найменш забезпечені 10% населення, як і в попередньому періоді.

З метою аналізу якості життя населення Держстат у жовтні 2021р. провів модульне опитування домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні умов життя, щодо їхніх доходів та споживчих можливостей[[3]](#footnote-3). Програма дослідження передбачала вивчення сприйняття населенням ознак бідності та позбавлення (депривації) у сфері їхніх споживчих можливостей за наявних у суспільстві стандартів, ступеня актуальності для населення базових ознак бідності та позбавлення, а також аналіз поширення серед домогосподарств окремих проявів позбавлення в частині можливостей задоволення не тільки мінімально необхідних фізіологічних потреб, а й потреб, пов’язаних із розвитком особистості та забезпеченням належного рівня комфортності існування.

**Сприйняття населенням ознак позбавлення (депривації).**

Опитування передбачало вивчення думки респондентів щодо 33 ознак бідності та позбавлення (додаток 3), що висвітлювали такі напрями:

• економічна депривація:

- за харчуванням (недостатність коштів для забезпечення певної якості харчування);

- за непродовольчими товарами (недостатність коштів для придбання необхідних недорогих товарів та відсутність їх певних видів);

- за житловими умовами (відсутність нормальних житлових умов, недостатність коштів для покращення житлових умов);

- у сферах охорони здоров’я та освіти (недостатність коштів для отримання необхідних недорогих товарів і послуг);

- у сфері відпочинку та дозвілля (недостатність коштів для тижневої сімейної відпустки не вдома один раз на рік);

- у сфері фінансових можливостей домогосподарства (недостатність коштів щодо задоволення неочікуваних необхідних витрат);

• характеристика фізичного та соціального середовища місцевості проживання домогосподарства (шум, забруднення, злочинність тощо);

• розвиток інфраструктури як ознаки географічної доступності послуг і бар’єрів негеографічного характеру, які визначають позбавлення за доступом.

Підсумки опитування засвідчили актуальність кожної складової визначеного переліку позбавлень як пріоритетів формування суспільної думки щодо бідності, оскільки майже всі респонденти сприймали ці ознаки як прояви бідності та позбавлення.

Для визначення межі бідності за ознаками депривації на підставі списку 18 ознак депривацій[[4]](#footnote-4), які були визначені у 2007р., був розрахований розподіл домогосподарств за ступенем концентрації ознак позбавлення в одному домогосподарстві, а також визначений рівень бідності за ознаками депривації (частка домогосподарств із вимушеною відсутністю 4 та більше із 18 ознак).

Порівняно з 2019р. частка домогосподарств, які мали 4 та більше із 18 ознак депривацій, зменшилась на 3 в.п. і склала 24,4% у 2021р. Бідність за ознаками депривації традиційно була найбільш поширена у домогосподарствах першої децильної групи за середньодушовими еквівалентними загальними доходами (половина проти 8% у домогосподарствах десятої децильної групи), у сільських домогосподарствах (41% проти кожного шостого міського), у домогосподарствах, де немає працюючих осіб (38%) та домогосподарствах, які складаються з однієї особи (36%).

Рівень бідності за ознаками депривації у 2021р. зменшився порівняно з 2019р. майже в усіх групах домогосподарств, за винятком домогосподарств першої та десятої децильних груп. У більшій мірі скорочення цього типу бідності відбулося у багатодітних домогосподарствах (на 14 в.п.) та у домогосподарствах без дітей   
(на 7 в.п.).

За результатами дослідження був проведений аналіз поширення бідності за ознаками депривації серед населення, яке потерпало від інших форм бідності.

Рівень матеріальної депривації за методологією, встановленою у країнах-членах ЄС, визначається як відсоток населення із вимушеною відсутністю принаймні трьох, а глибокої депривації – чотирьох і більше із таких дев’яти ознак матеріальної депривації:

1. недостатність коштів для оплати орендних, іпотечних платежів, платежів за споживчими кредитами або оплати житлово-комунальних послуг;
2. недостатність коштів для підтримування достатньо теплої температури у своєму житлі;
3. відсутність можливості дозволити собі неочікувані необхідні витрати за рахунок власних ресурсів;
4. недостатність коштів для споживання страви з м’ясом, курятиною, рибою (або їх вегетаріанським еквівалентом) через день;
5. недостатність коштів для проведення щороку одного тижня відпустки далеко від дому;
6. відсутність автомобіля;
7. відсутність пральної машини;
8. відсутність кольорового телевізора;
9. відсутність телефону (у т. ч. мобільного).

Як у країнах ЄС, так і в Україні, населення найбільше потерпало від неможливості дозволити собі неочікувані необхідні витрати за рахунок власних ресурсів. Однак значення цього показника в Україні було в 1,4 раза вище (47% проти третини у країнах ЄС).

Лише 0,2% населення ЄС (1,1% – в Україні) не мало можливості придбати телефон (у т.ч. мобільний), що є найнижчими показниками із переліку дев’яти визначених ознак.

За іншими ознаками депривація населення в Україні, визначена за європейською методологією, була в 7−1,3 раза більша, ніж у країнах ЄС, найбільш суттєво – за неможливістю дозволити собі кольоровий телевізор, пральну машину та автомобіль (додаток 4).

Свої потреби домогосподарства задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел.**Середньомісячні сукупні ресурси** (далі – ресурси) одного домогосподарства становили 14491 грн, міського – 15001 грн, сільського – 13418 грн і зросли порівняно з 2020р. у цілому по Україні та у міській місцевості – на 17%, у сільській місцевості – на 15%. Ресурси однієї особи в середньому становили відповідно 6900 грн, 7247 грн та 6183 грн.

Грошові доходи як і у 2020р. становили домінуючу частину (94%) структури ресурсів домогосподарств. У міських домогосподарствах їх частка зменшилась на 0,2 в.п. і становила 96%, а в сільських збільшилася – на 0,5 в.п. і склала 89% (додаток 5).

Порівняно з 2020р., частка доходів від зайнятості збільшилася на 1,4 в.п. і склала дві третини ресурсів домогосподарств. При цьому частка оплати праці (60%) зросла на 1,5 в.п., а частка доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості (6%) зменшилася на 0,1 в.п. Частка пенсій, стипендій та соціальних допомог (включаючи готівкові та безготівкові пільги та субсидії) зменшилась на 1 в.п. і становила п’яту частину ресурсів домогосподарств, у т.ч. частка пільг та субсидій на оплату житла, комунальних продуктів та послуг (готівкові та безготівкові) залишилася на рівні 2020р. і становила 1,3% усіх ресурсів домогосподарств.

\* Оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості.

\*\*Доходи від продажу сільськогосподарської продукції та вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства.

Значні розбіжності мали структури формування сукупних ресурсів міських та сільських домогосподарств.

Доходи від зайнятості міських домогосподарств становили 71% у структурі ресурсів (їх частка порівняно з 2020р. збільшилася на 1,4 в.п.), п'яту частину – пенсії, стипендії та соціальні допомоги, надані готівкою (зменшилися на 0,9 в.п).

Половину ресурсів сільських домогосподарств складали доходи від зайнятості, що на 1,1 в.п. більше, ніж у 2020р. Традиційно вагомим для цієї групи домогосподарств було таке джерело ресурсів, як доходи від особистого підсобного господарства, які формували 16% усіх їх надходжень, як і в попередньому періоді. Суттєвим джерелом ресурсів продовжували залишатися пенсії, стипендії та соціальні допомоги, надані готівкою, частка яких зменшилась на 0,9 в.п. і становила п'яту частину.

У домогосподарствах з дітьми, як і в 2020р. – 76% ресурсів формували доходи від зайнятості, 10% – пенсії, стипендії, соціальні допомоги (готівкові та безготівкові), частка яких порівняно з 2020р. також не змінилася. Частка доходів від особистого підсобного господарства та від самозаготівель у цій групі домогосподарств збільшилася на 0,3 в.п. і складала 5% ресурсів.

Основним джерелом надходження сукупних ресурсів у домогосподарствах з однією дитиною були доходи від зайнятості (77%), а в домогосподарствах із трьома і більше дітьми частка цих надходжень була в 1,4 раза нижчою. Доходи від особистого підсобного господарства та від самозаготівель в багатодітних домогосподарствах складали 14%, пенсії, стипендії та соціальні допомоги (готівкові та безготівкові) – п’яту частину усіх ресурсів.

У домогосподарствах без дітей частка доходів від зайнятості становила 56% ресурсів (порівняно з 2020р. збільшилася на 2 в.п.), пенсії, стипендії та соціальні допомоги (готівкові та безготівкові) – 30% (зменшилася на 1,3 в.п.), доходи від особистого підсобного господарства та від самозаготівель – 6% (зменшилася на   
0,2 в.п.).

У домогосподарствах, у складі яких були молоді сім’ї, як і у 2020р. – 79% ресурсів формували доходи від зайнятості. Пенсії, стипендії, соціальні допомоги (готівкові та безготівкові) у цій групі залишилися на рівні попереднього періоду і склали 8%, доходи від особистого підсобного господарства становили 5% (у 2020р. – 4%).

**Середньомісячні сукупні витрати** (далі – витрати) одного домогосподарства становили 11243 грн, міського – 11565 грн, сільського – 10569 грн. У середньому   
на одну особу витрати становили 5354 грн на місяць, у міських домогосподарствах – 5587 грн, у сільських – 4870 грн (додаток 6).

Серед усіх сукупних витрат 91%, як і у 2020р., становили споживчі витрати домогосподарств.

На **харчування (включаючи харчування поза домом)** домогосподарства витрачали 47% усіх витрат (на 2 в.п. менше, ніж у 2020р.). На купівлю непродовольчих товарів та послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства направляли 41% усіх сукупних витрат, що на 3 в.п. більше, ніж у попередньому періоді.

Витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби становили відповідно 1% та 2% витрат домогосподарств (у 2020р. – 1,2% та 2%).

Частка витрат, не пов'язаних із споживанням, як і у попередньому періоді, склала 9% усіх витрат домогосподарств.

\* Включаючи вартість харчування поза домом

\*\*Без вартості харчування поза домом

Вартість харчування у 2021р. у середньому на одну особу становила 83 грн, у 2020р. – 73 грн.

Відбулися певні зміни в структурі домашнього харчування: зменшилося порівняно з 2020р. споживання олії та інших рослинних жирів – на 7%, хліба та хлібопродуктів – на 5%, цукру – на 4%, картоплі – на 3%, овочів і баштанних та м’яса і м’ясопродуктів – на 2% кожного, молока і молочних продуктів – на 0,5%. Збільшилось на 5% споживання фруктів, ягід, горіхів, винограду, а споживання риби та рибопродуктів і яєць залишилося на рівні 2020р. (додаток 7).

\* Включаючи цукор, використаний на виготовлення кондитерських виробів, та мед

Калорійність цих продуктів харчування, спожитих однією особою в домогосподарстві, становила 2779 ккал, вміст білків у цих продуктах становив 82 г, жирів – 128 г, вуглеводів – 331 г. Порівняно з 2020р. ці показники не зазнали суттєвих змін (додаток 8).

За результатами опитування домогосподарств щодо самооцінки рівня їх доходів, проведеного у січні 2022р., 3,3% домогосподарств повідомили, що рівень їх доходу не дозволив забезпечити навіть достатнє харчування (у січні 2021р. – 3,2%). Серед багатодітних домогосподарств частка таких домогосподарств склала 10% (4%).

Сільські домогосподарства традиційно направляли на харчування більшу частину сукупних витрат, ніж міські (відповідно 50% проти 46%). При   
цьому сільські жителі споживали більше: картоплі – в 1,6 раза, хліба та хлібних продуктів – в 1,3 раза, цукру – на 24%, олії та інших рослинних жирів – на 17%, овочів і баштанних – на 8%, риби і рибопродуктів як сільські так і міські домогосподарства споживали однаково. Калорійність добового раціону одного сільського жителя (3019 ккал) була на 14% вища, ніж міського, а вартість харчування (80 грн) на 5% менша.

Домогосподарства з дітьми до 18 років та домогосподарства без дітей направляли на харчування (47%) всіх сукупних витрат, але вартість (77 грн) та калорійність (2412 ккал) продуктів, спожитих за добу однією особою, у домогосподарствах з дітьми до 18 років були менші, ніж у домогосподарствах без дітей – в 1,2 раза та 1,3 раза відповідно.

\*Включаючи цукор, використаний на виготовлення кондитерських виробів, та мед.

У домогосподарствах з дітьми у 2021р. порівняно з 2020р. скоротилося споживання цукру – на 9%, олії та інших рослинних жирів – на 8%, яєць – на 5%, хліба і хлібопродуктів та картоплі – на 4% кожного, овочів і баштанних – на 1,4%, молока і молочних продуктів – на 1,2%. Збільшилося порівняно з 2020р. споживання риби і рибопродуктів та фруктів, ягід, горіхів, винограду – на 9% кожного. Залишилося на рівні 2020р. споживання м’яса і м’ясопродуктів.

Споживання майже всіх основних продуктів харчування однією особою в багатодітних домогосподарствах було значно нижчим, ніж у домогосподарствах з однією дитиною: олії та інших рослинних жирів, яєць. м’яса і м’ясопродуктів –   
в 1,3 раза кожного, овочів і баштанних – в 1,2 раза, молока і молочних продуктів, картоплі, фруктів, ягід, горіхів, винограду, хліба і хлібопродуктів та цукру –   
на 11–5% кожного.

Кількість спожитих основних продуктів харчування однією особою в домогосподарствах без дітей була в 1,4–1,1 раза більшою, ніж у домогосподарствах з дітьми.

Підсумки опитування домогосподарств щодо самооцінки рівня своїх доходів засвідчили, що порівняно з січнем 2021р. дещо зменшилися частки домогосподарств із дітьми, які через нестачу коштів мали певні проблеми з харчуванням дітей: не мали змоги давати дітям фрукти чи соки – 1,7% (у 2020р. – 2,1%), їжу або гроші на харчування в школі – 0,6% (1%). Серед багатодітних домогосподарств не мали змоги давати дітям їжу або гроші на харчування в школі – 0,5%, ласощі хоча б раз на   
тиждень – 1,3% (у 2021р. – по 3% відповідно), а про неможливість давати дітям фрукти чи соки повідомили 9% домогосподарств (4%).

У домогосподарствах, у складі яких є молоді сім’ї, витрати на харчування склали 46% усіх сукупних витрат, що на 0,9 в.п. менше, ніж у середньому по всіх домогосподарствах. Вартість добового раціону однієї особи цієї групи домогосподарств становила 79 грн (у 2020р. – 68 грн), калорійність – 2412 ккал (2405 ккал).

Продовжувала зберігатися диференціація в споживанні продуктів харчування між різними за рівнем добробуту верствами населення. Домогосподарства десятого дециля спрямовували на харчування 37% своїх витрат, що в 1,6 раза менше, ніж у групі домогосподарств першого дециля. Разом з тим вартість добового раціону однієї особи з групи домогосподарств першого дециля становила 57 грн проти 117 грн на одну особу домогосподарств десятого дециля.

Значну роль у забезпеченні населення, особливо сільського, продуктами харчування традиційно продовжували відігравати особисті підсобні господарства. В них було вироблено 51% картоплі, спожитої в домогосподарствах, 27% яєць, 26% овочів і баштанних, 11% фруктів, ягід, горіхів, винограду, 9% м’яса і м’ясопродуктів та 8% молока і молочних продуктів. У сільських домогосподарствах було вироблено відповідно від 91% до 23% зазначених спожитих продуктів.

На купівлю **непродовольчих товарів та послуг** (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства щомісячно спрямовували 41% сукупних витрат (у 2020р. – 39%). Пересічне домогосподарство витрачало на утримання житла (включаючи поточний ремонт), воду, електроенергію, газ, інші види палива –15% сукупних витрат, на оновлення гардеробу, на охорону здоров’я та транспорт – по 5%, на інші напрями споживання (на освіту, відпочинок і культуру, на придбання предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточне утримання житла, зв’язок тощо) – від 1% до 2% сукупних витрат.

Споживчі витрати на купівлю непродовольчих товарів та послуг міських домогосподарств в 1,3 раза перевищували аналогічні витрати в сільських домогосподарствах, зокрема, на освіту, відпочинок і культуру, житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, охорону здоров'я (медикаменти та медичні послуги), предмети домашнього вжитку, побутову техніку, поточне утримання   
житла – в 4–1,2 раза, на зв’язок – на 12%.

Домогосподарства з дітьми витрачали на купівлю непродовольчих товарів та отримання послуг 43% сукупних витрат, що на 3 в.п. більше, ніж у домогосподарствах без дітей. У середньому на освіту, відпочинок і культуру, оновлення гардеробу, на оплату послуг транспорту, на придбання предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточне утримання житла, на зв’язок, на оплату житла (включаючи поточний ремонт), води, електроенергії, газу та інших видів палива домогосподарства з дітьми витрачали в 6–1,3 раза більше коштів, ніж домогосподарства без дітей.

Домогосподарства, у складі яких були молоді сім’ї, витрачали на оновлення гардеробу, створення побутових умов, на освіту, охорону здоров’я, відпочинок та культуру тощо 44% усіх сукупних витрат, що на 2 в.п. більше, ніж у пересічних домогосподарствах. Розмір таких споживчих витрат у цій групі перевищував середній по всіх домогосподарствах в 1,3 раза.

За даними опитування, проведеного у жовтні 2021р., серед домогосподарств, у яких хто-небудь із осіб протягом останніх 12 місяців потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, 22% повідомили щодо наявності випадків неможливості задовольнити свої потреби (у 2020р. таких домогосподарств було 19%).

Залишаються проблеми з доступністю послуг лікарів. У 40% домогосподарств, у яких хто-небудь з осіб при потребі не отримав медичну допомогу (9% усіх домогосподарств), хворі не мали можливості відвідати лікаря (у сільській місцевості таких домогосподарств було 43%). У 67% таких випадків опитувані пояснили це високою вартістю послуг, кожне п’яте – відсутністю медичного спеціаліста потрібного профілю (у сільській місцевості – кожне четверте) та 13% – занадто довгою чергою.

У структурі витрат **оплата житла, комунальних продуктів та послуг** (з урахуванням суми безготівкових пільг та субсидій) становила 14% або 1551 грн на місяць, серед міських домогосподарств – 15% або 1784 грн, серед сільських – 10% або 1062 грн. Розміри витрат домогосподарств на зазначені цілі збільшилися порівняно з 2020р. в 1,3 раза, як і в сільських домогосподарствах, а в міських – у 1,2 раза.

Розмір отриманих пільг та субсидій (готівкових та безготівкових) на оплату житла, комунальних продуктів та послуг у розрахунку на пересічне домогосподарство становив 147 грн у місяць або 9% витрат на оплату житла, комунальних продуктів та послуг (у 2020р. – 111 грн (9%)), у тому числі серед міських домогосподарств – 138 грн (8%), сільських – 165 грн (16%).

Домогосподарства з дітьми витрачали щомісяця на оплату житла, комунальних продуктів та послуг (з урахуванням суми безготівкових пільг та субсидій) у середньому 1815 грн, без дітей – 1391 грн. Суми пільг та субсидій (готівкових та безготівкових), отриманих пересічними домогосподарствами цих груп на такі цілі, становили відповідно 104 грн (6% витрат на оплату житла, комунальних продуктів та послуг) та 173 грн (12%), що відповідно в 1,4 та 1,3 раза більше, ніж у 2020р.

За даними опитування, суттєва частка домогосподарств забезпечена житловою площею недостатньою мірою. Житлова площа 35% домогосподарств нижче санітарної норми (13,65 м2 на одну особу), у великих містах – 43%, у малих – 34%, у сільській місцевості – 27% домогосподарств. Зокрема, житлова площа 23% домогосподарств становить від 9,01 м2 до 13,65 м2 на одну особу, 7% домогосподарств – менше 7,5 м2, 5% домогосподарств – від 7,5 м2 до 9 м2. Кожна друга особа проживала у перенаселеному житлі[[5]](#footnote-5), а серед дітей до 18 років – 72%.

Задоволені в цілому або дуже задоволені своїми житловими умовами – 60% домогосподарств, як і у 2020р, зокрема, у великих містах – 66%, у малих містах – 62%, у сільській місцевості – половина.

У цілому по країні 13% домогосподарств (11% у містах та 18% у сільській місцевості) незадоволені або дуже незадоволені своїми житловими умовами. Не дуже задоволені своїм житлом 27% домогосподарств.

Підсумки опитування домогосподарств, проведеного у січні 2022р., засвідчили, що сучасні **інформаційно-комунікаційні технології**, зокрема **Інтернет**, стають більш доступними та набувають усе більшого поширення серед населення (додаток 9). За підсумками опитування частка осіб, які повідомили, що користувалися послугами Інтернету, становила 80% (у 2020р. – 76%), серед мешканців великих міст таких осіб було 86% (83%), малих міст – 81% (78%). У сільській місцевості частка осіб, яка повідомила, що користувалася Інтернетом, порівняно з 2020р. зросла з 64% до 71%. У домогосподарствах з дітьми 87% осіб користувалися Інтернетом (у 2020р. – 85%), без дітей – 71% (65%). Частка домогосподарств, які мають доступ до послуг Інтернету вдома, збільшилася з 79% до 83%. Частка дітей у віці до 18 років, які користувалися Інтернетом, становила 79% (у 2020р. – 76%).

Серед користувачів Інтернетом повідомили, що користувалися послугами всесвітньої мережі не менше ніж раз на день, 87% осіб; не менше ніж раз на тиждень, але не кожен день – 12%; менше, ніж раз на тиждень – 1,1%.

З числа користувачів 86% повідомили, що користувалися Інтернетом вдома,   
85% – у будь-якому місці через мобільний телефон, 18% – на роботі, 11% – за місцем навчання, 7% – в інших місцях (у друзів, знайомих), 0,5% – у будь-якому місці через інший пристрій мобільного доступу, 0,3% – у громадському центрі доступу до Інтернету та 0,1% – у комерційному центрі доступу до Інтернету.

**Розподіл користувачів послугами Інтернету за метою користування**

(у % до населення, яке повідомило, що користувалося послугами Інтернету)

Населення користувалося послугами Інтернету з різними цілями. Найбільш поширеними серед користувачів послугами Інтернету були скачування фільмів, зображень, музики, перегляду телебачення чи відео; прослуховування радіо чи музики; гра у відео- чи комп’ютерні ігри або їх скачування – 73%, 61% вказали, що метою використання Інтернету було участь у соціальних мережах, спілкування, 42% – банківське обслуговування, 37% – телефонні переговори через Інтернет, 35% – відправлення (отримання) електронної пошти, 27% – пошук інформації щодо питань здоров’я як для себе, так і для інших, 21% – замовлення (купівля) товарів та послуг, а також читання або скачування періодичних видань у режимі он-лайн. Порівняно з 2020р. в 1,4 раза збільшилася частка користувачів, які використовують Інтернет для пошуку інформації щодо питань здоров’я як для себе, так і для інших та у 1,2 раза – з метою банківського обслуговування (додаток 10).

Діти до 18 років найчастіше користувалися Інтернетом з метою скачування фільмів, зображень, музики; перегляду телебачення чи відео; або прослуховування радіо чи музики; гри у відео- чи комп'ютерні ігри або їх скачування (93% користувачів такого віку), 67% – проведення навчальних заходів в освітніх, професійних або приватних цілях шляхом онлайн-курсу (крім повних онлайн-курсів), 52% – з метою участі у соціальних мережах, спілкування, 27% та 26% відповідно – для телефонних переговорів через Інтернет та відправлення (отримання) електронної пошти, 13% – читання/скачування газет, журналів у режимі онлайн.

Послугами всесвітньої мережі користувалися 82% чоловіків та 77% жінок. Чоловіки частіше, ніж жінки, використовували Інтернет для скачування фільмів, зображень, музики, перегляду телебачення чи відео; або прослуховування радіо чи музики; гри у відео- чи комп’ютерні ігри або їх скачування, читання або скачування періодичних видань у режимі он-лайн та скачування програмного забезпечення. Жінки переважно користувалися послугами Інтернету для участі у соціальних мережах, спілкування, банківського обслуговування, пошуку інформації, пов’язаної з питаннями здоров'я, як для себе, так і для інших, замовлення (купівлі) товарів та послуг та запис на прийом до лікаря-спеціаліста через Інтернет.

Разом з тим 15% населення у віці 5 років і старше повідомило, що за останні   
12 місяців не мало можливості користуватися послугами Інтернету, серед мешканців великих міст таких осіб було 9%, малих міст – 14%, у сільській місцевості – 23%. Серед найбільш поширених причин неможливості користування послугами Інтернету респондентами було вказано відсутність потреби у цих послугах – 79% (у 2020р. – 81%) таких осіб, занадто висока вартість використання – 22% та відсутність впевненості, знань чи навичок для використання Інтернету – 17% (додаток 11).

Дві третини осіб повідомили, що за останні 3 місяці користувалися комп’ютером, серед мешканців великих міст таких осіб було 76%, малих міст – 68%. У сільській місцевості частка осіб, яка повідомила, що за останні 3 місяці користувалася комп’ютером, становила 52%. З числа користувачів 80% повідомили, що мають навички копіювання або переміщення файла або папки (у 2020р. – 76%), відправлення електронної пошти з вкладеними файлами – 62% (57%), використання інструментів копіювання та вставки для дублювання чи переміщення інформації в документі – 58% (54%), перенесення файлів між комп'ютером чи іншими пристроями – 44% (39%), підключення й установлення нових пристроїв – 31% (25%), використання програмного забезпечення для редагування фотографій, відео та аудіо файлів – 19% (18%), використання програмного забезпечення для обробки текстів – 18% (13%), використання базових арифметичних формул в електронній таблиці – 18% (15%), створення електронних презентацій за допомогою презентаційного програмного забезпе-чення та пошук, завантаження, встановлення програмного забезпечення – по 15% (по 13%) (додаток 12).

Додатки: на 16 аркушах.

1. Дані вибіркового обстеження були розповсюджені із застосуванням математичних методів на всі неінституційні (приватні) домогосподарства України (за виключенням тих, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях). [↑](#footnote-ref-1)
2. Починаючи з 2011р., при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту відповідно до сучасної міжнародної практики впроваджено використання шкали еквівалентності. Зазначена шкала є системою коефіцієнтів, яка відображає зменшення мінімально необхідних потреб однієї особи зі складу домогосподарства при збільшенні розміру домогосподарства та зміні його складу. В Україні застосовується шкала, за якою першій особі у домогосподарстві присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 0,7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Модульне опитування щодо самооцінки населенням доступності окремих товарів та послуг проводиться один раз на два роки у жовтні звітного року. У 2020р. це опитування не проводилося. [↑](#footnote-ref-3)
4. Базовий список позбавлень (депривацій) був визначений Держстатом України за участю фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України за даними опитування у жовтні 2007р. (18 ознак). З метою гармонізації з програмою Європейського обстеження доходів та умов життя (EU-SILC), починаючи з 2013р., програма опитування була доповнена 6 новими, а з 2015р. – 9 новими ознаками (див. додаток 3). [↑](#footnote-ref-4)
5. Особа вважається такою, що живе в перенаселеному житлі, якщо домогосподарство, членом якого вона є, не має у своєму розпорядженні мінімум необхідних кімнат, рівний: одна кімната для домогосподарства; одна кімната для пари в домогосподарстві; одна кімната для кожної особи у віці 18 років і більше; одна кімната для пари осіб однієї статі у віці від 12 до 17 років; одна кімната для кожної особи у віці 12-17 років, яка не включена до попередньої категорії; одна кімната для пари дітей віком до 12 років. Джерело сайт Євростату:

   <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology> [↑](#footnote-ref-5)