Abstrakt Szałtys

Zmiany w liczbie i natężeniu urodzeń to proces - podobnie jak w przypadku innych zdarzeń demograficznych - składających się na rozwój ludności. Zatem ocena zmian i wnioski dotyczące kształtowania się trendów powinny być przeprowadzane wyłącznie w wyniku analizy danego zjawiska obserwowanego na przestrzeni co najmniej kilkunastu lat.

Zmienność w liczbie urodzeń to proces naturalny i powtarzalny, określany jako falowanie demograficzne wyznaczane przez wyże i niże urodzeniowe. Istotne dla rozwoju demograficznego jest natężenie i skala zmian, które – oprócz przyczyn naturalnych wynikających ze struktury wieku danej populacji – są także wynikiem oddziaływania bodźców ekonomicznych, społecznych, a nawet kulturowych.

Urodzenia są kluczowym czynnikiem kształtującym liczbę i strukturę ludności, a zarazem jej demograficzny rozwój. Obserwowane na przestrzeni lat zmiany w liczbie urodzeń żywych stanowią wyjściową, ale także podstawową informację do badania zachowań prokreacyjnych oraz do opracowywania założeń prognostycznych dzietności i liczby urodzeń, tj. określania zastępowalności współczesnych pokoleń przez następne generacje.

Celem wystąpienia jest przedstawienie kształtowania się liczby i struktury urodzeń żywych oraz dzietności w Polsce w latach 1980–2021 wraz z analizą czynników wpływających na obserwowane zmiany. Prezentacja zawiera szczegółowe informacje o procesie dzietności, zmianach w liczbie urodzeń, kolejności urodzenia dziecka oraz trendach w płodności. Zaprezentowane zostało zróżnicowanie przestrzenne i regionalne w tym zakresie, a dodatkowo dane dla Polski przedstawiono na tle krajów Unii Europejskiej. W podsumowaniu natomiast analizie poddana została prognoza urodzeń do 2050 roku.