# Úvod

Již delší dobu dochází ke změnám v rodinném chování. Oddaluje se odchod mladých od rodičů a stále častěji sňatku předchází samostatné bydlení, nebo nesezdané soužití s partnerem, případně obojí. Do roku 2012 stoupl podíl domácností tvořených nesezdanými partnery na 8,7 % z 6,3 %[[1]](#footnote-1) v roce 2005 z celkového počtu domácností. Čím dál tím více dětí také v těchto svazcích vyrůstá a kompenzuje se tak pokles podílu dětí vyrůstajících v manželství. Zatím co v roce 2005 s nesezdanými rodiči vyrůstalo 5,7 % dětí do 18 let, v roce 2012 to bylo již 14,7 %, tedy 2,6 krát více1. Otázkou je zda spolu se změnami rodinného chování se mění i to, jakého partnera si vybíráme.

Cílem práce je analyzovat vývoj vzdělanostní a věkové homogamie snoubenců při sňatku a zjistit, zda věkový rozdíl snoubenců může mít vliv na stabilitu manželství. Dále se pak studie zabývá mírou homogamie manželských a nesezdaných párů, tedy zda si jsou partneři v základních socio-demografických charakteristikách mezi sezdanými páry podobní více, nebo méně než ti, kteří žijí v nesezdaném soužití.

1. zdroj - Životní podmínky (EU-SILC) [↑](#footnote-ref-1)