**GUS** Deprywacja materialna definiowana jest jako wymuszona niemożność (a nie rezygnacja z własnego wyboru) zaspokojenia 4 z 9 następujących potrzeb:

1) opłacenia tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku,

2) spożywania mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień,

3) ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb,

4) pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości granicy ubóstwa relatywnego, przyjętej w danym kraju, w roku poprzedzającym badanie),

5) terminowego regulowania opłat związanych z mieszkaniem, spłatą rat i kredytów,

6) posiadania telewizora kolorowego,

7) posiadania samochodu,

8) posiadania pralki,

9) posiadania telefonu (stacjonarnego lub komórkowego).

**OZPS** Wskaźnik deprywacji lokalnej wyraża stosunek liczby osób w rodzinach pobierających świadczenia pomocy społecznej do ogólnej liczby mieszkańców w przeliczeniu na 1 000 osób. I jest tożsamy z Odsetkiem mieszkańców korzystających z pomocy społecznej

**EUROPA 2020** Odsetek osób w gospodarstwach domowych, które wskazały na brak możliwości zaspokojenia co najmniej 4 z 9 uwzględnionych potrzeb. Wskaźnik odzwierciedla niemożność pozwolenia sobie na rzeczy uważane przez większość ludzi jako pożądane lub nawet niezbędne do godnego życia.

Obliczając wskaźnik dokonano rozróżnienia pomiędzy osobami, które nie mogą sobie pozwolić na dane dobro czy usługę a osobami, które nie posiadają danego dobra/usługi, ze względu na to, że go nie chcą czy nie potrzebują.

Im wyższa/niższa liczba osób żyjących w warunkach głęboko ograniczonych przez brak środków, tj. osób, które doświadczają niemocy zaspokojenia co najmniej 4 z 9, tym wyższa/niższa wartość tego wskaźnika.

POLSKA 2013 – wskaźnik wynosił 11,9% źródło STRATEG