**Аннотация**

**ТЗ-24**

Тема: **«Мониторинг социально-экономического поведения домохозяйств в условиях карантинной экономики и пандемии COVID-19»**

Руководитель: П.М. Козырева, Я.М. Рощина

Наименование подразделения: Центр лонгитюдных обследований Института социальной политики

1. **Цель работы:** формирование информационной базы данных панельного обследования домохозяйств «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за период с 1994 по 2020 г.; анализ влияния эпидемии COVID-19 на социально-экономическое положение и поведение российских домохозяйств в 2020 г.
2. **Используемые методы:** статистический анализ базы данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ». Панельный характер данных РМЭЗ НИУ ВШЭ обеспечен повторяемостью наблюдений, которые производились практически ежегодно с 1994 г. по 2020 г. на основании единообразной методики обследования одних и тех же индивидов и домохозяйств. Вероятностная, стратифицированная, многоступенчатая территориальная выборка является репрезентативной на федеральном уровне.
3. **Эмпирическая база исследования:** информационная база данных, которая содержит 29 волн панельного обследования домохозяйств РМЭЗ НИУ ВШЭ и охватывает период с 1994 по 2020 г.
4. **Результаты работы:**

В 2020 г. затяжная стагнация сменилась резким падением российской экономики. Негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и карантинных ограничений затронули все сектора экономики. В результате ВВП в годовом выражении сократился на 3%, а инфляция по итогам года достигла 4,9%.

В декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. средние реальные доходы российских домохозяйств сократились на 30,4%, упав до уровня 2005 г. Совокупный месячный доход домохозяйств от заработной платы снизился на 31,3%. При этом доход от работы на предприятиях государственного сектора упал на 25,4%, от работы на частных предприятиях – на 35,3%, от работы на предприятиях смешанной формы собственности – на 38,7%.

Впервые с 1998 г. было зафиксировано снижение дохода домохозяйств от государственных трансфертных платежей, которое составило около 29%. Денежный доход домохозяйств от домашнего производства и неформального сектора сократился на 25,2%. Натуральный доход от домашнего производства и неформального сектора после сокращения в 2019 г. на 24,5%, в 2020 г. упал на 36,6%, достигнув минимального значения за все время наблюдений. Доход от помощи родственников и благотворительной помощи, снизившись в 2019 г. на 10%, в 2020 г. сократился еще на 31%.

Доля государственных трансфертных платежей в совокупном месячном доходе домохозяйств увеличилась с 41,1% в 2019 г. до 41,6% в 2020 г. Доля дохода от заработной платы не изменилась и составила около 47%. На прежнем уровне осталась доля денежного дохода от домашнего производства и неформального сектора (4,4%). В то же время доля натурального дохода снизилась до своего минимального значения (с 2,0 до 1,8%). Сократилась и доля дохода от помощи родственников и благотворительной помощи с 5,0 до 4,7%.

Экономические трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не повлияли на уровень неравенства по доходам. В 2020 г., как и в 2019 г., средняя сумма месячного дохода двадцати процентов наиболее обеспеченных домохозяйств в 2,6 раз превышала среднюю сумму месячного дохода двадцати процентов наименее обеспеченных, что было на 0,1 п.п. ниже показателя 2018 г.

После незначительного роста в 2019 г. ежемесячные расходы домохозяйств на продукты питания и непродовольственные товары в 2020 г. сократились на 30%, что стало наиболее заметным падением расходов за все время проведения мониторинга. Непрекращающийся, хотя и сильно замедлившийся в последние годы, рост расходов на продукты питания в 2020 г. сменился сокращением расходов на 32,9%. Расходы на непродовольственные товары упали на 28,5%. Доля ежемесячных расходов домохозяйств на продукты питания к концу 2020 г. снизилась до 40,5%.

В 2020 г. разрыв по уровню расходов между двадцатью процентами наиболее обеспеченных и двадцатью процентами наименее обеспеченных домохозяйств вырос по сравнению с предыдущим годом с 4,7 до 5,1 раз. При этом разрыв по уровню расходов на продукты питания сократился с 2,2 до 2,1 раз, а разрыв по уровню расходов на непродовольственные товары вырос с 7,2 до 8 раз.

Уровень безработицы среди экономически активного населения снизился с 3,6% в 2019 г. до 3,4% в 2020 г. При этом среди мужчин доля официально безработных уменьшилась с 3,3 до 2,8%; среди женщин эта доля, напротив, возросла с 4,0 до 4,1%. Вслед за ростом «кратковременной безработицы» годом ранее в 2020 г. увеличился показатель «долговременной безработицы». В декабре 2020 г. три четверти безработных не имели работы три и более месяца.

Коэффициент участия в рабочей силе снизился с 81,5 до 80,9% взрослого населения. После незначительного увеличения годом ранее доля работников пенсионного возраста сократилась с 19,9 до 19,2% среди мужчин и с 24,6 до 23,7% среди женщин.

Как и в предыдущие годы, мужчины заметно превосходили женщин по доле получающих тот или иной вид дохода и по величине среднего размера дохода от трудовой деятельности. При этом доля лиц, получающих доход от заработной платы, увеличилась среди мужчин с 79,4% в 2019 г. до 79,9% в 2020 г. и снизилась среди женщин с 72,3 до 71,5%. В среднем женщины продолжали зарабатывать на четверть меньше мужчин, несмотря на более высокий уровень образования.

Доля работников, столкнувшихся с задолженностями по заработной плате, увеличилась с 1,1% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Средняя сумма задолженности, напротив, упала по сравнению с предшествующим годом более чем в 1,6 раз. Женщины реже сталкивались с задержками заработной платы, и сумма средней задолженности в их случае была ниже. Доля лиц пенсионного возраста, не получивших пенсию за последний месяц, выросла по сравнению с 2019 г. с 2,6 до 6,5% среди мужчин и с 2,8 до 4,1% среди женщин.

Доля домохозяйств, испытывающих трудности со своевременной оплатой жилищно-коммунальных услуг сократилась с 6,2% в 2019 г. до 5,8% в 2020 г. Снизилась и долговая нагрузка: средняя сумма задолженности сократилась на 38%, отыграв резкий рост в предшествующем 2019 г., составивший 43%.

В 2020 г. наблюдалось ухудшение социального самочувствия населения. Если с 2018 по 2019 г. доля респондентов, удовлетворенных своей жизнью, выросла с 49,6 до 52,0%, то к концу 2020 г. она сократилась до 51%. При этом доля лиц, неудовлетворенных жизнью, продолжила снижаться, достигнув 22,4%.

Степень удовлетворенности своим материальным положением практически не изменилась по сравнению с предшествующим годом. Доля респондентов, удовлетворенных своим материальным положением, снизилась на 0,3 п.п. до 23,3%, доля неудовлетворенных – на 0,9 п.п. до 55,3%. При этом доля респондентов, заметивших улучшение материального положения своих семей за предшествующий год, упала с 18,1% в 2019 г. до 11,9% в 2020 г., а доля заметивших его ухудшение, напротив, возросла с 21,3 до 28,8%. Большинство продолжали составлять те, кто не заметил каких-либо значительных изменений, их доля снизилась на 0,9 п.п. и составила 59,3% в 2020 г.

После незначительного увеличения с 19,6 до 21,8% в 2019 г. доля тех, кто полагал, что через год их семьи будут жить намного или немного лучше, в 2020 г. упала до 15,9%. Доля лиц, считающих, что в ближайшем будущем их положение ухудшится, после снижения годом ранее до 12% вернулась на уровень 2018 г., достигнув 13%. Доля лиц, не ожидающих каких-либо перемен, увеличилась с 49,5% в 2018 г. до 50,2% в 2020 г.

Доля лиц, обеспокоенных угрозой потери работы, увеличилась с 61,0% в 2019 г. до 63,9% в 2020 г.; доля тех, кого эта проблема не беспокоила, напротив, сократилась с 24,4 до 21,5%. Снизился уровень уверенности в возможностях нового трудоустройства в случае потери работы. Доля респондентов, уверенных в том, что им удастся найти новую работу, уменьшилась по сравнению с 2019 г. с 35,5 до 32,0%, в тоже время доля неуверенных возросла с 43,1 до 46,0%.

По сравнению с предшествующим годом в 2020 г. увеличилась доля тех, кто оставлял текущее место работы по причине сокращения должности или закрытия предприятия (с 13,9 до 17%) и достижения пенсионного возраста (с 7,0 до 10,5%). В то же время снизилась доля увольнений по причине ухудшения состояния здоровья (с 14,5 до 12,2%), низкой заработной платы (с 13,6 до 12,5%), неудовлетворительных условий труда (с 9,5 до 7,7%) или окончания контракта (с 5,5 до 2,8%).

Самыми распространенными способами поиска работы в 2020 г. оставались обращение за помощью к друзьям и знакомым (83,8%), рекламные объявления, в том числе объявления в сети Интернет (64,9%), обращения непосредственно на предприятия (51,3%) и помощь родственников (54,5%). В 2020 г. значительно увеличилась популярность такого традиционного способа поиска работы, как обращение в государственные службы занятости. Если в 2019 г. этим способом воспользовались 20,2% ищущих работу респондентов, то в 2020 г. таких было уже 38,3%.

В 2020 г. зафиксировано очередное увеличение удельного веса работников, полностью или скорее удовлетворенных своей работой (с 70,0 до 71,9%), условиями труда (с 70,3 до 71,7%) и возможностями профессионального роста (с 51,7 до 55,3%). Одной из главных претензий работников к текущему месту работы, как и в прошлые годы, оставался недостаточно высокий уровень оплаты труда, однако, степень удовлетворенности заработной платой среди работников в целом повысилась.

В 2020 г., до введения в гражданский оборот вакцин против коронавируса, подавляющее большинство (от 85 до 90%) россиян считало ношение масок, мытье рук и меры социального дистанцирования эффективными способами защиты от инфекции. Высокая оценка эффективности протективных мер не зависела от возраста и образования, но была тесно связана с плохим состоянием здоровья. К сожалению, доля россиян, соблюдавших меры предосторожности, была стабильно ниже доли тех, кто признавал их эффективность; исключением оказалось ношение масок, ставшее обязательным в некоторых регионах России осенью 2020 г.

Среди россиян, придерживавшихся в 2020 г. стратегии минимальной защиты от коронавируса (ношение маски и мытье рук), чаще встречались мужчины, молодые люди, люди с высокой самооценкой здоровья, занятые, представители рабочих специальностей, жители села, люди с низким уровнем доверия к государственным институтам, лица, демонстрирующие большую склонность к риску и нейротизм (эмоциональную неустойчивость). Сторонники стратегии минимальной защиты чаще высказывали сомнения в том, что когда появится вакцина, они сделают прививку против коронавируса. Правда, и общий уровень гипотетических отказов от вакцинации был достаточно высок (41,8%).

Ограничения, вводимые для борьбы с коронавирусом, не повлияли на режим работы большинства россиян (62,1%). При этом около 16% фактически остались за штатом, еще 15% перешли на дистанционный или смешанный (дистант с периодическим посещением офиса) режим работы. При переходе в дистанционный формат более половины работников не заметило изменений рабочей нагрузки или продуктивности. При этом женщины чаще сталкивались с увеличением объемов выполняемой работы, но реже заявляли о снижении продуктивности. При наличии выбора, женщины с большей вероятностью предпочли бы дистанционный или смешанный режим работы.

1. **Степень внедрения, рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР (заполняется при возможности практического использования полученных результатов)**

База данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 1994–2020 гг. (русскоязычная и англоязычная версии) и сопроводительная документация к ней на русском и английском языках размещена в открытом доступе на портале НИУ ВШЭ по адресу http://www.hse.ru/rlms.

Начиная с 2010 г., данные РМЭЗ НИУ ВШЭ послужили эмпирической основой более 1600 научных публикаций на русском и иностранных языках, из которых около 40% составляют публикации на английском языке в ведущих научных журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus (список публикаций доступен по адресу: https://www.hse.ru/rlms/publ).