Podjetništvo v novi stvarnosti
GEM Slovenija 2020

Miroslav Rebernik
Karin Širec
Barbara Bradač Hojnik
Katja Crnogaj
Matej Rus
Polona Tominc
**Kazalo**

**Uvodni povzetek** .......................................................... 1  
Prejeteve Globalnega podjetniškega monitorja .......................................................... 1  
Podjetniška zmogljivost odraslega prebivalstva in zaznavanje odnosa do podjetništva v družbi .......................................................... 3  
Podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva .......................................................... 5  
Demografske značilnosti slovenskega podjetništva .......................................................... 7  
Podjetniške aspiracije .................................................................................. 9  
Družinska podjetja .................................................................................. 11  
Kakovost podjetniškega ekosistema ...................................................................... 12

1 **Uvodna predstavitev GEM** ......................................................... 15  
1.1 Kaj je Globalni podjetniški monitor (GEM) ............................. 15  
1.2 Konceptualni okvir GEM in spremljanje podjetniškega ekosistema in procesa .............................. 17  
1.3 Podatkovne podlage za GEM .................................................. 21  
1.4 Dostopnost raziskav in podatkov GEM .......................................................... 23

Nacionalni profil: Slovenija .......................................................... 25

2 **GEM-ova preglednica značilnosti podjetništva v Sloveniji** ......................................................... 27

3 **Podjetniška zmogljivost odraslega prebivalstva in zaznavanje odnosa do podjetništva v družbi** ......................................................... 31  
3.1 Samozaznavanje in dojemanje podjetništva z vidika posameznika ......................................................... 33  
3.2 Zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu ......................................................... 39

4 **Podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva** ......................................................... 45  
4.1 Faze in učinkovitost podjetniškega procesa ......................................................... 46  
4.2 Zgodnja podjetniška aktivnost ......................................................... 49  
4.3 Motivacija za podjetništvo ......................................................... 53  
4.4 Ustaljeni podjetniki ......................................................... 56  
4.5 Podjetniška aktivnost zaposlenih ......................................................... 58  
4.6 Izstop podjetnikov ......................................................... 61

5 **Demografske značilnosti slovenskega podjetništva** ......................................................... 65  
5.1 Starost ......................................................... 66  
5.2 Podjetništvo in mladi ......................................................... 69  
5.3 Spol ......................................................... 73  
5.4 Izobrazba ......................................................... 77  
5.5 Dohodek ......................................................... 78
6 Podjetniške aspiracije ................................................. 81
   6.1 Ambicioznost podjetnikov ........................................ 82
   6.2 Usmerjenost v mednarodni prostor ................................. 85
   6.3 Inovacijska naravnanost zgodnjih podjetnikov ................. 88

7 Družinsko podjetništvo ............................................. 93
   7.1 Družinska podjetja v raziskavi GEM ............................. 94
   7.2 Inovativnost družinskih podjetij ................................. 98

8 Kakovost podjetniškega ekosistema ................................ 103
   8.1 Ocena okvirnih pogojev za podjetništvo ......................... 104
   8.2 Indeks nacionalnega podjetniškega konteksta (NECI) .......... 113
   8.3 Zgodnji vpliv in učinek pandemije covida-19 za nova in rastoča podjetja ............. 116
   8.4 Priporočila slovenskih izvedencev za izboljšanje podjetniškega okolja ............. 120

Literatura in viri ................................................................. 123

P1 Značilnosti vzorca slovenskih izvedencev v letu 2020 .......... 131

P2 Metodološka pojasnila .............................................. 133
   Razlika med podatki GEM in podatki poslovnih registrov ali AJPES. ............... 133
   Ključne mere GEM ....................................................... 134
   GEM-ovi okvirni pogoji za podjetništvo, GEM 2020, NES. ...................... 138

P3 Podatkovne tabele ................................................... 139

P4 Raziskovalni timi in sponzorji GEM v letu 2020 ............... 147

P5 Avtorji ................................................................. 155
Kazalo slik

Slika 1.1: Konceptualni okvir GEM ............................................................... 19
Slika 1.2: Podjetniški proces .................................................................... 20
Slika 3.1: Elementi podjetniške zmogljivosti, Slovenija in povprečje evropskih držav .......... 33
Slika 3.2: Zaznavanje poslovnih priložnosti (v evropskih državah GEM) ................................. 34
Slika 3.3: Zaznavanje poslovnih priložnosti in zaznana enostavnost ustanoviti podjetje (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 35
Slika 3.4: Zaznano podjetniško znanje, izkušnje in sposobnosti (v evropskih državah GEM) .......... 36
Slika 3.5: Strah pred neuspehom ter zaznavanje poslovnih priložnosti (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 37
Slika 3.6: Zaznavanje velikega vpliva pandemije na podjetniške namere (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 38
Slika 3.7: Zaznavanje vsaj majhnega vpliva pandemije na podjetniške namere (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 38
Slika 3.8: Podjetniške namere med tistimi, ki niso vključeni v nobeno podjetniško aktivnost (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 39
Slika 3.9: Zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu ............................................................ 40
Slika 3.10: Odstotek ljudi, ki menijo, da je podjetništvo primerna izbira karierne poti (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 41
Slika 3.11: Odstotek ljudi, ki menijo, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 42
Slika 3.12: Odstotek ljudi, ki zaznavajo medijsko podporo podjetništvu v družbi (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 42
Slika 4.1: Izbrani kazalniki podjetniškega procesa v Sloveniji ............................................................. 47
Slika 4.2: Puščanje podjetniškega voda v Sloveniji ................................................................. 48
Slika 4.3: Celotna zgodnja podjetniška aktivnost (v evropskih državah GEM) ......................... 50
Slika 4.4: Celotna zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji v letih od 2010 do 2020 .............. 51
Slika 4.5: Indeks TEA v izbranih skupinah držav ................................................................. 51
Slika 4.6: Nastajajoči podjetniki s težavami pri prehodu med nove podjetnike zaradi krize zaradi covid-19 (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 52
Slika 4.7: Zgodnji podjetniki, ki so v krizi zaradi covid-19 zaznali nove priložnosti (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 55
Slika 4.8: Motivacija za podjetništvo v Sloveniji in povprečju evropskih držav ......................... 56
Slika 4.9: Odstotek ustaljenih podjetnikov med odraslim prebivalstvom (v evropskih državah GEM) ................................................................................................................................. 57
Slika 4.10: Ustaljeni podjetniki v izbranih skupinah držav .......................................................... 57
Slika 4.11: Ustaljeni podjetniki kot odstotek odraslega prebivalstva v Sloveniji v letih od 2010 do 2020 ......................................................................................................................................................... 58
Slika 4.12: Podjetniška aktivnost zaposlenih kot odstotek odrasle populacije (v evropskih državah GEM) ................................................................. 59
Slika 4.13: Sponzorirana zgodnja podjetniška aktivnost kot odstotek odrasle populacije (v evropskih državah GEM) ................................................................. 61
Slika 4.14: Izstop podjetnika v zadnjih 12 mesecih z nadaljevanjem in brez nadaljevanja posla (v evropskih državah GEM) ................................................................. 62
Slika 4.15: Glavne skupine razlogov za prenehanje poslovanja v Sloveniji ............................................. 63
Slika 5.1: Podjetniška aktivnost v Sloveniji glede na starost ................................................................. 67
Slika 5.2: Zgodnja podjetniška aktivnost po motivih in starostnih razredih ............................................. 69
Slika 5.3: Število in delež mladih v registrirani brezposelnosti ................................................................. 70
Slika 5.4: Odstotek nastajajočih in novih ter ustaljenih podjetnikov, mlajših od 34 let .................. 71
Slika 5.5: Podjetniška aktivnost nastajajočih, novih in ustaljenih podjetnikov, mlajših od 34 let ................................................................. 72
Slika 5.6: Izobrazbena raven nastajajočih in novih podjetnikov po starostnih skupinah od 18 do 34 let in od 35 do 64 let ................................................................. 72
Slika 5.7: Zgodnja podjetniška aktivnost moških in žensk (v evropskih državah GEM) ...................... 74
Slika 5.8: Razmerje v zgodnji in ustaljeni podjetniški aktivnosti med spoloma ............................................. 75
Slika 5.9: Podjetniška aktivnost v Sloveniji glede na starost in spol ................................................................. 76
Slika 5.10: Zgodnja podjetniška aktivnost po motivih in spolu ................................................................. 77
Slika 5.11: Izobrazba nastajajočih, novih in ustaljenih podjetnikov in nepodjetnikov ................... 78
Slika 5.12: Dohodkovni razredni v celotnem podjetniškem procesu ................................................................. 79
Slika 6.1: Pričakovanja podjetnikov, da v petih letih ustvarijo več kot pet delovnih mest, v TEA (v evropskih državah GEM) ................................................................. 83
Slika 6.2: Načrti podjetnikov o zaposlovanju po skupinah držav ................................................................. 84
Slika 6.3: Podjetniki, ki žele zaposlujevati oziroma to načrtujejo, v celotni populaciji (v evropskih državah GEM) ................................................................. 85
Slika 6.4: Geografski izvor kupcev podjetij po skupinah držav ................................................................. 86
Slika 6.5: Delež kupcev podjetja iz globalnega okolja, v TEA (v evropskih državah GEM) ............ 87
Slika 6.6: Intenzivnost internacionalizacije nastajajočih in novih podjetnikov po skupinah držav ................................................................. 87
Slika 6.7: Intenzivnost internacionalizacije (v evropskih državah GEM) ................................................................. 88
Slika 6.8: Delež podjetnikov, ki dosegajo vsaj nacionalni oziroma vsaj globalni razpon, in sicer hkrati z vidika trga in novih izdelkov, storitev ali procesov, v celotni populaciji po skupinah držav ................................................................. 89
Slika 6.9: Delež podjetnikov, ki dosegajo vsaj nacionalno raven, in sicer hkrati z vidika trga in novih izdelkov, storitev ali procesov, v celotni populaciji (v evropskih državah GEM) ................................................................. 90
Slika 6.10: Delež podjetnikov, ki dosegajo vsaj globalno raven, in sicer hkrati z vidika trga in novih izdelkov, storitev ali procesov, v celotni populaciji (v evropskih državah GEM) ................................................................. 91
Slika 6.11: Delež podjetnikov, ki dosegajo vsaj nacionalno ali vsaj globalno raven, in sicer hkrati z vidika trga in novih izdelkov, storitev ali procesov, v celotni populaciji (v evropskih državah GEM) ................................................................. 91  
Slika 7.1: Oblike družinskega podjetništva v GEM ................................................................. 94  
Slika 7.2: Obseg družinskega podjetništva v zgodnji podjetniški aktivnosti .......................... 95  
Slika 7.3: Delež slovenskih družinskih podjetij v zgodnji in ustaljeni podjetniški aktivnosti ....... 96  
Slika 7.4: Obseg družinskega podjetništva v ustaljeni podjetniški aktivnosti .......................... 97  
Slika 7.5: Oblike in obseg družinskega podjetništva v Sloveniji ................................................. 98  
Slika 8.1: Ključne značilnosti po okvirnih pogojih za podjetništvo v letu 2020 ....................... 105  
Slika 8.2: Povprečne ocene okvirnih pogojev za podjetništvo v Sloveniji primerjalno s povprečjem evropskih držav in vseh držav GEM ................................................................. 107  
Slika 8.3: Ocene elementov vladnih politik v Sloveniji in evropskih državah  
(tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo) .................................. 108  
Slika 8.4: Ocene elementov vladnih programov v Sloveniji in evropskih državah  
(tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo) .................................. 109  
Slika 8.5: Ocene elementov poslovne in strokovne infrastrukture v Sloveniji  
in evropskih državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo) ................................................................. 111  
Slika 8.6: Ocene elementov kulturnih in družbenih norm v Sloveniji in evropskih  
državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo) ............... 112  
Slika 8.7: Indeks NECI 2020 po državah ............................................................................. 114  
Slika 8.8: Vrednosti indeksa NECI po skupinah držav ..................................................................... 115  
Slika 8.9: Ocene elementov reaktivacije in ponovne oživitve gospodarstva zaradi  
pandemije covida-19 v Sloveniji in evropskih državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo) ................................................................. 117  
Slika 8.10: Ocene elementov vladnih ukrepov zaradi pandemije covida-19 v Sloveniji  
in evropskih državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 1  
0 = zelo zadovoljivo) ........................................................................................................... 118  
Slika 8.11: Zaviralni in spodbujevalni dejavniki podjetništva v Sloveniji ................................. 120
Kazalo tabel

Tabela 1.1: Države GEM glede na regijo in stopnjo razvitosti, GEM 2020, APS ......................................................... 26
Tabela 1.2: Značilnosti uteženega in neuteženega vzorca, GEM Slovenija 2020, APS ............................. 32
Tabela 1.3: Število anketiranih oseb v vzorcih sodelujočih državah po tipih gospodarstva, GEM 2020, APS ................................................................. 33
Tabela 1.4: Število sodelujočih nacionalnih izvedencev v sodelujočih državah po tipih gospodarstva, GEM 2020, NES ...................................................... 33
Tabela 2.1: GEM-ova preglednica značilnosti podjetništva v Sloveniji, GEM Slovenija 2020, APS .......................... 39
Tabela 3.1: Elementi podjetniške zmogljivosti, GEM Slovenija 2020, APS ......................................................... 43
Tabela 3.2: Elementi zaznavanja družbenih vrednot v družbi, GEM Slovenija 2020, APS ........................................ 50
Tabela 4.1: Pregled podjetniške aktivnosti med odraslim prebivalstvom po posameznih fazah in skupinah držav, GEM Slovenija 2020, APS ........................................ 59
Tabela 4.3: Motivi nastajajočih in novih podjetnikov (v evropskih državah GEM), GEM Slovenija 2020, APS ................................................................. 64
Tabela 4.4: Ključne značilnosti motivov za podjetništvo v celotni zgodnji podjetniški aktivnosti, GEM Slovenija 2020, APS ........................................ 65
Tabela 4.5: Podjetniška aktivnost zaposlenih v Sloveniji v letih od 2011 do 2020, GEM Slovenija 2020, APS ......................................................... 70
Tabela 4.6: Razlogi za izstop podjetnika po skupinah držav, GEM Slovenija 2020, APS .......................... 73
Tabela 5.1: Odstotek nastajajočih in novih podjetnikov po starostnih razredih in skupinah držav, GEM Slovenija 2020, APS ......................................................... 78
Tabela 5.2: Odstotek ustaljenih podjetnikov po starostnih razredih in skupinah držav, GEM Slovenija 2020, APS ......................................................... 78
Tabela 5.3: Odstotek nastajajočih in novih podjetnic med vsemi podjetniki v obdobju 2016–2020, GEM Slovenija 2020, APS ......................................................... 83
Tabela 5.4: Odstotek ustaljenih podjetnic med vsemi podjetniki v obdobju 2016–2020, GEM Slovenija 2020, APS ......................................................... 85
Tabela 6.1: Ambicioznost podjetnikov po skupinah držav, GEM Slovenija 2020, APS .......................... 93
Tabela 6.2: Načrti podjetnikov o zaposlovanju po skupinah držav, GEM Slovenija 2020, APS .... 95
Tabela 7.1: Inovativnost družinskih in nedružinskih podjetij, GEM Family Business 2018, APS .... 110
Tabela 7.2: Kazalnik inovativnosti v družinskih in nedružinskih podjetjih, GEM Family Business 2018, APS ......................................................... 110
Tabela 8.1: Priporočila izvedencev za izboljšanje podjetništva v Sloveniji po izbranih okvirnih pogojih, GEM Slovenija 2020, NES ......................................................... 131
Predstavitev Globalnega podjetniškega monitorja

Globalni podjetniški monitor (GEM), največja svetovna longitudinalna raziskava podjetništva, raziskuje podjetniške fenomene že 22 let. Pod vodstvom London Business School in ameriškega Babson Collegea je bila ob sodelovanju desetih držav izvedena prva raziskava zgodnjega podjetništva. Slovenski raziskovalni tim iz Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru se je globalni raziskavi pridružil leta 2001 in naslednje leto izpeljal prvo raziskavo, ki je v to svetovno raziskovanje podjetništva vključila tudi Slovenijo. Od takrat sodelujemo v vseh letnih ciklih, tako da imamo za preteklih 19 let zanesljive podatke, s pomočjo katerih lahko pomembne elemente podjetništva v Sloveniji, še zlasti v njegovih začetnih fazah, primerjamo s podjetništvom v drugih državah, ki sodelujejo ali so sodelovale v GEM. S poznavanjem, kam se v globalnem merilu umešča podjetništvo v Sloveniji, lahko ponudimo relevantne informacije za nosilce podjetniške politike pri njihovem oblikovanju ukrepov za spodbujanje kakovostnega podjetništva.

države v letu 2020 odzvale na trenutno pandemijo. To ni edina posebna publikacija, ki podrobneje proučuje katero izmed posebej perečih področij. Doslej je bilo dodatno proučeno žensko podjetništvo, podjetniško izobraževanje, v razvoj usmerjeno podjetništvo, podjetništvo v organizacijah, podjetništvo mladih in starejših, pregled podjetniških politik in primeri dobrih praks te politike.

GEM razpolaga z 22-letno serijo podatkov iz 115 gospodarstev na vseh celinah sveta, kar omogoča longitudinalno analizo držav ali skupine držav na različnih ravneh. Podatki izhajajo iz vsakoletnega ankетiranja med 160 do 200 tisoč odraslih posameznikov in iz intervjujev s strokovnjaki, vključno s podjetniki vseh starostni. Z analizami podatkov GEM je angažiranih okrog 500 strokovnjakov za raziskovanje podjetnštva s približno 300 akademskih in raziskovalnih ustanov. Tolikšen raziskovalni potencial je poleg poglavljenih letnih raziskav ustvaril tudi skoraj 1000 znanstvenih člankov ali poglavij v monografijah, v katerih so uporabljeni podatki, zbrane v okviru globalnega raziskovalnega programa GEM. V raziskovalnem ciklusu 2020 je bilo kljub pandemiji v raziskavo odrasle populacije vključenih 43 držav na različnih stopnjah gospodarske razvitosti.

Upoštevanje gospodarske razvitosti držav je pomembno, saj ta vpliva tako na razvitost podjetniškega okolja, v katerem poteka podjetniški proces, kot tudi na celoten podjetniški ekosistem in njegove posamezne komponente, kot so odnos do podjetnštva, dostopnost kapitala, ustreznost poslovne infrastrukture ali vodenje podjetniške politike. Velike gospodarske, kulturne, politične in demografske razlike med državami terjajo tudi drugačne ukrepe za podporo podjetništvu, ki so prilagojeni razvojni stopnji posamezne države. Pri nizkodohodkovnih državah gre predvsem za čim boljšo izkoriščenost obstoječih temeljnih proizvodnih dejavnikov ter vzpostavitev ustrezne infrastrukture, še zlasti izobraževalne, saj je v teh državah delovna sila še v sorazmernem deležu nekvalificirana, kar omejuje nastajanje prodornih podjetij in njihovo rast. V manj razvitih državah so zaradi nizke zaposlitvne moči obstoječih podjetij in manjšega števila večjih podjetij podjetniki prisiljeni v tako imenovano samozaposlitveno preživetveno podjetništvo, ki je ob odsotnosti delovnih mest pogosto edina možnost za dostojno preživetje. Večina podjetniških priložnosti, ki jih ta tip podjetništv izkorišča, žal nima tolikšne podobnosti prihodovnega potenciala, da bi omogočal tudi večje zaposlovanje in rast. Z rastjo družbenega proizvoda se postopoma spreminjajo tudi relevantni dejavniki, ki omogočajo podjetništvo in vplivajo nanj, obenem pa narašča tudi število podjetij, ki so sposobni zaposlovati.

Slovenija po svoji ekonomski moči spada v visokodohodkovna gospodarstva s stabilnim gospodarskim sistemom, ustrezno razvito infrastrukturo in relativno dobro urejenim poslovnim okoljem. Da bi lahko izboljšali podjetniški sistem in pospeševali kakovostno gospodarstvo, v razvoj in rast usmerjeno podjetništvo, se moramo primerjati s podobnimi državami, kar imajo podobne področje in podobne podobnosti, ki so vplivale na razvoj in dostopnost kapitala, ustreznost poslovne infrastrukture ali vodenje podjetniške politike. Velike gospodarske, kulturne, politične in demografske razlike med državami terjajo tudi drugačne ukrepe za podporo podjetništvu, ki so prilagojeni razvojni stopnji posamezne države. Pri nizkodohodkovnih državah gre predvsem za čim boljšo izkoriščenost obstoječih temeljnih proizvodnih dejavnikov ter vzpostavitev ustrezne infrastrukture, še zlasti izobraževalne, saj je v teh državah delovna sila še v sorazmernem deležu nekvalificirana, kar omejuje nastajanje prodornih podjetij in njihovo rast. V manj razvitih državah so zaradi nizke zaposlitvne moči obstoječih podjetij in manjšega števila večjih podjetij podjetniki prisiljeni v tako imenovano samozaposlitveno preživetveno podjetništvo, ki je ob odsotnosti delovnih mest pogosto edina možnost za dostojno preživetje. Večina podjetniških priložnosti, ki jih ta tip podjetništv izkorišča, žal nima tolikšne podobnosti prihodovnega potenciala, da bi omogočal tudi večje zaposlovanje in rast. Z raziskovanjem GEM se v celoti odraža dejstvo, da je osrednji dejavnik podjetniške aktivnosti posameznik, njegovi motivi, nagnjenja in dejanja pa so vselej v tesni interakciji z njegovim kulturnim, družbenim in gospodarskim okoljem. To pomembno vpliva na posameznikov odnos do razpoznavanja in izkoriščanja podjetniških priložnosti. Zato se v raziskovanju ni mogoče izogniti podjetniškim ambicijam, inovativnosti in podjetnosti, pa tudi ne strahovom, razlogom in omejitvam, ki preprečujejo, da bi se usposobljeni posamezniki usmerili...
Podjetniška zmogljivost odraslega prebivalstva in zaznavanje odnosa do podjetništva v družbi

Na oblikovanje podjetniških namer in vključevanje posameznikov v podjetništvo vplivajo po eni strani posameznikove lastnosti in njegove zaznave lastnih sposobnosti in podjetniških kompetenc, po drugi strani pa tudi posameznikove zaznave okolja, v katerem namerava svoj podjem izvesti. V okviru raziskave GEM identificiramo zaznave ljudi o tem, ali obstajajo dobre priložnosti za začetek novega podjetja v lokalnem okolju in ali (ter v kakšnem obsegu) se posamezniki vidijo kot potencialni podjetniki. Da bi to ocenili, analiziramo, ali se anketiranci strinjajo, da imajo osebno znanje, spretnosti in izkušnje za začetek novega podjetja, in ali bi jih od ustanovitve novega podjetja oziroma podjema odvrnil strah, da to ne bi uspelo. Ker so posamezniki vselej tudi del širšega kulturnega in družbenega okolja, ki vpliva na njihove podjetniške namere in podjetniške odločitve, proučujemo tudi zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu.
V letu 2020 je Sloveniji zaznavalo obetavne poslovne priložnosti v svojem okolju v povprečju 42,03 odstotka ljudi, kar je dobroh 5 % manj kot leto poprej. Še vedno pa to pomeni, da se je zaznavanje poslovnih priložnosti v zadnjih petih letih v Sloveniji v povprečju podvojilo (20,5 % v letu 2015). Slovenija se je na lestvici 18 sodelujočih evropskih držav v raziskavi GEM po tem kazalniku v letu 2020 uvrstila na sredino lestvice in nad letošnje evropsko povprečje, ki znaša 39,52 %. Čeravno je padlo zaznavanje podjetniških priložnosti, pa v povprečju več kot polovica (62 %) posameznikov meni, da je v Sloveniji enostavno ustanoviti podjetje. Najvišje stopnje pri zaznavanju enostavnosti pri ustanovitvi podjetja in hkrati tudi najvišje stopnje zaznavanja poslovnih priložnosti so na Švedskem, v Italiji, na Norveškem in na Nizozemskem, najnižje pa v Španiji.

Na zaznavanje priložnosti in njihovo identificiranje kot obetavnih za podjetništvo ima pomemben vpliv tudi samozaznavanje lastnih podjetniških kompetenc, ki so povezane s tem, ali posameznik meni, da ima potrebno znanje, izkušnje in sposobnosti za podjetništvo. Po tej značilnosti se je prebivalstvo Slovenije v evropskem merilu vedno uvrščalo visoko. Tako je bilo tudi v letu 2020, ko ocenjujemo, da je ta odstotek enak 59,40 %, kar je nekoliko več kot leta poprej in je tudi nad povprečjem evropskih držav, ki je v letu 2020 znaša 52,64 %. Na najvišja mesta na lestvici so se med evropskimi državami povzpele Hrvaška, Italija in Poljska, vse tri z več kot 60 % prebivalstva, ki meni, da poseduje te podjetniške zmogljivosti. Slovenija se na evropski lestvici tako umesti naprej.

Strah pred neuspehom je sicer vselej ena od komponent podjetniškega delovanja, vendar pa je njegov vpliv v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti lahko pomembnejši kot takrat, ko obstaja kot sestavni del podjetniške praktike. V Sloveniji je bil v letu 2020 strah pred neuspehom med ljudmi prisoten v povprečju v nekoliko večji meri (48,22 %) kot v letu 2019 (43,71 %). Razkorak med razpoznanjem poslovnih priložnosti in strahom pred neuspehom je v nekaterih državah velik, največji v Španiji, kjer je delež prebivalstva, ki zaznava poslovne priložnosti, najmanjši med sodelujočimi evropskimi državami, hkrati pa je strah pred neuspehom med ljudmi močno zasidran. V Sloveniji je sicer razlika med obema deležoma relativno majhna, a vendar je strah pred neuspehom prisoten v večji meri kot zaznavanje obetavnih poslovnih priložnosti. Med evropskimi državami je sicer le pet takšnih, v katerih delež prebivalstva, ki zaznava poslovne priložnosti, presega delež tistih, ki jih strah pred neuspehom odvrača od ustanovitve lastnega podjetja, to so Švedska, Italija, Norveška, Nizozemsko in Poljska.

Eden izmed pokazateljev bodočih podjetniških aktivnosti so podjetniške namere. V Sloveniji namerava v povprečju slabih 12 % ljudi, ki še niso vključeni v nobeno obliko podjetniške aktivnosti, stopiti na podjetniško pot v naslednjih treh letih. To uvršča Slovenijo nekoliko nad evropsko povprečje, ki znaša 10,65 %. Na samem vrhu so sicer Hrvaška (24,27 %), Ciper (20,5 %) in Latvija (17,2 %). Na drugem koncu evropske lestvice, med gospodarstvi, kjer je delež prebivalstva, ki zaznava poslovne priložnosti, najmanjši so na Švedskem, v Italiji, na Norveškem in na Nizozemskem. V primerjavi z obdobjem 2017–2019, ko je bil delež namer večji od 16 %, je ta delež znatno zmanjšal, delno tudi zaradi pandemije. Več kot polovica prebivalcev (51,40 %) je v povprečju menila, da ima pandemija vsaj majhen vpliv na podjetniške namere ljudi, da je ta vpliv velik, pa je menila več kot petina anketiranih (20,59 %). Domnevamo lahko, da je to tudi eden izmed razlogov, zaradi katerih so se podjetniške namere ljudi v Sloveniji v povprečju zmanjšale. Da ima pandemija vsaj majhen vpliv na podjetniške namere ljudi, misli v povprečju 39,1 % odraslogo prebivalstva v Evropi. V obeh primerih je to v naslednjih treh letih. V obeh primerih je vsaj 50 % prebivalstva v povprečju menila, da ima pandemija vsaj majhen vpliv na podjetniške namere, več kot 70 % pa, da je ta vpliv velik. V obeh primerih Rusija in Estonija, kjer se je celo več kot 90 % prebivalstva v povprečju menila, da ima pandemija vsaj majhen vpliv na podjetniške namere, več kot 70 % pa, da je ta vpliv velik. V obeh primerih Rusija in Estonija sledijo Latvija, Velika Britanija in Luksemburg. Najmanjši zaznani vpliv pandemije izražajo na Norveškem.
Po večini elementov podjetniške zmogljivosti se Slovenija uvršča nekoliko nad povprečje sodelujočih evropskih držav). Delež ljudi, ki vidijo poslovne priložnosti v svojem okolju, se je v Sloveniji v zadnjih petih letih podvojil, kar zagotovo kaže na krepitev podjetniških zmogljivosti prebivalstva. Res pa je tudi, da se naša država uvršča nad evropsko povprečje tudi glede na razširjen strah pred podjetniškim neuspehom, vendar pa tudi precej nad evropsko povprečje glede na samoazazane podjetniške kompetence pri ljudeh. Samozavest in zaupanje v sposobnost za uspeh sta pozitivna pokazatelja pripravljenosti stopiti na podjetniško pot. Vpliv na to pa ima tudi splošen odnos družbe do podjetniškega delovanja.

Tudi v letu 2020 je v povprečju v evropskih državah skoraj 70 % odraslega prebivalstva verjelo, da so uspešni podjetniki v družbi dobro sprejeti, da so spoštovani in uživajo velik ugled. Hkrati pa jih je v povprečju za skoraj 10 odstotnih točk manj menilo, da je podjetništvo ustrezna ali zaželena poklicna pot. V povprečju je nekaj več kot 60 % odraslih prebivalcev tudi menilo, da je uspešno podjetništvo deležno znatne medijske pozornosti. Slovenija se, podobno kot v preteklih letih, po vseh elementih uvršča visoko nad evropsko povprečje. Delež odraslega prebivalstva, ki meni, da je podjetništvo dobra izbira kariere – s 63,5 % v letu 2019 na 68,67 % v letu 2020. V evropskem merilu se Slovenija skupaj s še štirimi državami uvršča nad evropsko povprečje. Največji delež imajo Ciper (76,65 %), Rusija (75,30 %) in Velika Britanija (69,63 %), na repu lestvice pa so Avstrija, Švica in Slovaška, kjer manj kot polovica ljudi meni, da je podjetništvo zaželena izbira kariere.

Interakcija med kulturnimi in družbenimi normami ter ravnijo podjetništva je zapletena in večplastna. Mediji lahko vplivajo na družbo na veliko različnih načinov, medijska podpora pa je eden od pomembnih podpornih mehanizmov pri spreminjanju kulturnih in družbenih norm v smeri sprejemanja in podpore podjetništvu v družbi. Veseli nas, da je tudi v letu 2020 odraslo prebivalstvo v Sloveniji zaznavalo veliko podporo podjetništvu v medijih. Kar 81,3 % ljudi je menilo, da je v medijih v Sloveniji pogosto mogoče zaslediti zgodbe o uspešnih novih podjetnikih. Tako je Slovenija tudi v letu 2020 v samem vrhu lestvice sodelujočih evropskih držav, sledita ji Avstrija (70,03 %) in Velika Britanija (69,21 %). Na spodnji strani lestvice, z najnižjo zaznano medijsko podporo podjetništvu, so Poljska (41,02 %), Španija (50,21 %) in Nemčija (53,66 %).

Podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva

Podjetniški proces se od zaznavanja podjetniške priložnosti dalje razvija skozi več zaporednih faz, ki jo začenjajo potencialni podjetniki, tem sledijo nastajajoči podjetniki in nato novi podjetniki. Nastajajoči in novi podjetniki skupaj tvorijo celotno zgodnjo podjetniško aktivnost, eno izmed osnovnih mer raziskave GEM. Naslednjo fazo sestavljajo ustaljeni podjetniki, zadnjo fazo pa predstavljajo izstop podjetnika iz posla. Potencialnih podjetnikov, to je tistih posameznikov, ki prepoznavajo poslovne priložnosti, sprejemajo tveganje in menijo, da imajo dovolj znanja in podjetniških sposobnosti, da uresničijo podjetniški podjem, je bilo leta 2020 v Sloveniji 13,3 %, međtem ko jih je bilo v letu 2019 še 16,6 %. Nastajajočih podjetnikov, ki so vključeni v nastajanje podjetja, ki je majša kot tri mesece, je bilo prav tako manj kot v letu 2019 (3,1 % proti 4,4 %). Manj je bilo tudi novih podjetnikov, to je tistih, ki imajo podjetje in izplačujejo plače več kot tri mesece, vendar ne več kot tri leta in pol. Teh je bilo lani 2,96 %, leta 2019 pa 3,08 %. V vseh fazah celotnega podjetniškega procesa je bil v letu 2020 delež tistih, ki so bili vključeni v podjetniško
aktivnost, manjši v primerjavi z letom prej, kar bi lahko pripisali tudi spremenjenim pogojem v poslovnem okolju v zadnjem letu. Sklepno fazo podjetniškega procesa tvorijo ustaljeni podjetniki, to je posamezniki, ki imajo podjetje, staro več kot tri leta in pol. Čeravno je njihov posel praviloma bolj stabilen, z razvitimi proizvodi in razmeroma stalnimi odjemalci, je prišlo do upada tudi pri njih. Če smo lahko med ustaljene podjetnike leta 2019 uvrstili 8,5 ‰ odraslega prebivalstva, je v letu 2020 v Sloveniji ta delež upadel na 7,0 ‰. Če smo lahko med ustaljene podjetnike leta 2019 uvrstili 8,5 ‰ odraslega prebivalstva, je v letu 2020 v Sloveniji ta delež upadel na 7,0 ‰. Če smo lahko med ustaljene podjetnike leta 2019 uvrstili 8,5 ‰ odraslega prebivalstva, je v letu 2020 v Sloveniji ta delež upadel na 7,0 ‰. Če smo lahko med ustaljene podjetnike leta 2019 uvrstili 8,5 ‰ odraslega prebivalstva, je v letu 2020 v Sloveniji ta delež upadel na 7,0 ‰. Če smo lahko med ustaljene podjetnike leta 2019 uvrstili 8,5 ‰ odraslega prebivalstva, je v letu 2020 v Sloveniji ta delež upadel na 7,0 ‰.

Gre torej za precejšen upad celotne zgodnje podjetniške aktivnosti s 7,8 ‰ v letu 2019 na 6,0 ‰ v letu 2020, pri čemer velja pripomniti, da upad indeksa TEA zaznavamo tudi v drugih evropskih državah, medtem ko je na globalni ravni celotna zgodnja podjetniška aktivnost narasla. Primerjava Slovenije z evropskimi državami pokaže, da smo v evropskem merilu šele na 14. mestu med 18 državami. V povprečju je indeks TEA v evropskih državah znašal 8,1 ‰. Najvišje stopnje zgodnje podjetniške aktivnosti so dosegle Latvija (15,6 ‰), Slovaška (13,9 ‰) in Hrvaška (12,7 ‰), najnižše pa Italija (1,9 ‰), Poljska (3,1 ‰) in Nemčija (4,8 ‰). Razlike med posameznimi evropskimi državami so zelo velike. Glede na leto 2019 so se absolutne razlike med državami z najvišjo in najnižjo stopnjo celo povečale (Italija 2,8 ‰ in Latvija 15,4 ‰ v letu 2019).

Primerjava celotne zgodnje podjetniške aktivnosti v vseh državah GEM, v evropskih državah in v Sloveniji pokaže, da se v razvitejših državah manj posameznikov odloči za podjetništvo. V teh državah je namreč na voljo dovolj drugih oblik pridobivanja dohodka, saj je več možnosti za zaposlovanje v večjih podjetjih, ki vskrnajo posameznike, ki bi se sicer potencialno odločili za podjetniško aktivnost. V manj razvitih državah ali državah z nižjimi dohodki je na voljo manj zaposlitev, zato so se posamezniki primorani podati v podjetništvo, četudi to ni njihova prva motivacija ali izbira. V vseh državah GEM je 2,4-krat več zgodnje podjetniške aktivnosti kot v Sloveniji, v evropskih državah pa 1,3-krat več.

Posamezniki se za podjetništvo odločijo iz različnih nagibov. V najrevnejših okoljih je prevladujoči motiv predvsem preživetje sebe in družine, drugod je lahko to predvsem sledenje zaznani poslovni priložnosti. V okviru raziskave GEM so bile v letu 2020 proučene naslednje skupine motivov: želja po ustvarjanju spremembe v svetu, želja po ustvarjanju premoženja oziroma večjega dohodka, želja po nadaljevanju družinskega podjetja oziroma tradicije ter potreba po preživetju, ker so službe redke. Da jih motivira želja po ustvarjanju sprememb v svetu, so v Evropi kot prevladujoč motiv navedli zgodnji podjetniki v Veliki Britaniji (57,6 ‰) in Luksemburgu (51,1 ‰). Najmanj zgodnjih podjetnikov pa je željo po ustvarjanju sprememb v svetu navedlo na Norveškem (22,2 ‰), v Rusiji (24,2 ‰) in Italiji (26,6 ‰). V Sloveniji je bilo zgodnjih podjetnikov 44,6 ‰.

Ustvarjanje premoženja oziroma povečevanje dohodka najbolj motivira zgodnje podjetnike v Italiji (95,3 ‰) in na Cipru (85,2 ‰), najmanj pa jih je ta motiv navedlo na Norveškem (30,1 ‰), v Švici (32,5 ‰) in Avstriji (33,4 ‰). V Sloveniji je bilo zgodnjih podjetnikov s tem ciljem 39,7 ‰, kar je precezj manj kot leto prej (47,1 ‰). Motiv nadaljevanja družinskega podjetja oziroma tradicije je zdaje najbolj izražen v Nemčiji (62 ‰), sledi ji Grčija (35,7 ‰). V Sloveniji ta motiv navaja 21,6 ‰ zgodnjih podjetnikov, v Evropi pa najmanj na Norveškem (11,8 ‰), v Rusiji (16,5 ‰) in Luksemburgu (16,6 ‰). Motiv preživetja, ker so službe redke, so največkrat izrazili zgodnji podjetniki v Italiji (82,2 ‰), na Cipru (77,4 ‰) in na Slovaškem (73,8 ‰). Najmanj jih je ta motiv navedlo na Norveškem (23,1 ‰) in Švedskem (28,9 ‰). V Sloveniji je ta motiv za podjetništvo precej pogost, saj ga je navedlo 72,2 ‰ zgodnjih podjetnikov, kar je precezj več kot leto poprej (60,1 ‰). Vendar pa tega motiva v razvitih državah, tudi v Sloveniji, ne moremo enačiti s splošnim pomanjkanjem služb ali odsotnostjo.
velikih podjetij, ki zagotavljajo delovna mesta, ampak predvsem s strukturnim neskladjem med povpraševanjem po delovnih mestih in njihovo ponudbo.

Kriza zaradi cova-19 je povzročila velike spremembe v podjetništvu, vendar te niso zmeraj negativne. Čeprav je številnim podjetjem prinesla težave v poslovanju, pa je za marsikaterega podjetnika pomenila tudi pojavljanje novih poslovnih priložnosti. V Sloveniji je v času krize zaradi cova-19 kar 33 % zgodnjih podjetnikov zaznalo nove poslovne priložnosti, kar je toliko kot v povprečju v evropskih državah. Tudi ko gledamo delež podjetnikov, ki so izstopili iz poslovanja zaradi krize, povzročene z epidemijo cova-19, to ni najpogosteje razlog. Navedlo ga je 12,1 % podjetnikov, kar je bistveno manj kot v evropskih državah (20,1 %). Med razlogi prevladujejo prodaja, izkoriščanje druge priložnosti, upokojitev ali drugi osebni razlogi (65,2 %), finančni razlogi (13,4 %), davčne in vladne politike ali birokracija (9,3 %). Da pandemija kriza ni pomembna negativne posledice je treba delno pripisati tudi nizu protikoronskih zakonov, ki so povzročili le položajo, da so preprečili odločitev podjetnikov o izstopu ali pa izstop prestavljajo v prihodnost.

Demografske značilnosti slovenskega podjetništva


Zaznavamo precejšen zaostanek najmlajše starostne skupine (od 18 do 24 let), ki je v poprečju skoraj trikrat manj zgodnjih podjetniških aktivnosti. Razlog je vključenost mladih v srednješolsko in terciarno izobraževanje v Sloveniji. Zelo je upadla tudi zgodnjih podjetniških aktivnosti mladih med 25 do 34 let, medtem ko je bil v vseh analiziranih državah GEM v povprečju 32,10 % in v evropskih državah 30,25 %. Porast zgodnjih podjetniških aktivnosti te skupine mladih bi lahko prišlo iz njihoveh ustreznejših pripravljenosti za izkoriščanje podjetniških priložnosti, povezanih z delom na daljavo, in ustreznejšo digitalno pripravljenostjo, ki je v času epidemije postala ključna konkurenčna prednost. Žal pa je v tej starostni skupini močno zmanjšal delež žensk.

Zaznavamo precejšen zaostanek najmlajše starostne skupine (od 18 do 24 let), ki je v poprečju skoraj trikrat manj zgodnjih podjetniških aktivnosti. Razlog je vključenost mladih v srednješolsko in terciarno izobraževanje v Sloveniji. Zelo je upadla tudi zgodnjih podjetniških aktivnosti mladih med 25 do 34 let, medtem ko je bil v vseh analiziranih državah GEM v povprečju 32,10 % in v evropskih državah 30,25 %. Porast zgodnjih podjetniških aktivnosti te skupine mladih bi lahko prišlo iz njihoveh ustreznejših pripravljenosti za izkoriščanje podjetniških priložnosti, povezanih z delom na daljavo, in ustreznejšo digitalno pripravljenostjo, ki je v času epidemije postala ključna konkurenčna prednost. Žal pa je v tej starostni skupini močno zmanjšal delež žensk.
Med starostnimi skupinami se motivi za ustanovitev podjetja precej razlikujejo. Pri najmlajših zgodnjih podjetnikih je najbolj izražen preživetveni motiv, kar lahko odraža težave pri iskanju primerne službe za tiste z manj izkušnjami. S starostjo se pogostost tega motiva zmanjšuje, v starostnih skupinah od 45 let naprej pa povečuje, kar verjetno odraža tveganje izgube službe in morebiti tudi v družbi še vedno prisotno starostno pristranskost. Nadaljevanje družinske tradicije postaja pomembnejše v starejših starostnih skupinah, zlasti v starosti od 45 do 54 let. Zgodnje podjetnike v srednjih letih približno uravnoteženo spodbujajo k podjetniškemu udejovanju vsi štirje proučevani motivi, česar v SLOVENIJA 2020 38,1 %)

Delež zgodnjih podjetnikov, mlajših od 34 let, je od 17,4 % v letu 2019 upadel na 15 % v letu 2020 zlasti zaradi izrazitega padca deleža nastajajočih podjetnikov. Zmanjšanje podjetniške aktivnosti mlajših pripisujemo padcu povpraševanja in veliki negotovosti v pandemskem letu 2020. Ta rezultat je presenetljiv, saj kaže, da je padec ekonomske aktivnosti v času pandemije, ki je na trgu dela izraziteje prizadela ženske, posledično prispevala k intenzivnejšemu ustanavljanju podjetij s strani žensk. Primerjava SLOVENIJA 2020 glede zgodnje podjetniške aktivnosti med spoloma je zelo pomembna, saj kaže, da je v Sloveniji 38,3 %)

Kar se tiče dohodkovne ravni nastajajočih in novih podjetnikov, ugotavljamo, da se je za več kot 6 odstotnih točk povečal delež ustanoviteljev podjetij z najnižje dohodkovne ravni. Podatek je skladen z najpogosteje ugotovljenim motivom za zgodnjo podjetniško aktivnost med Slovenci, ki je bil v letu 2020 pretežno preživetveni motiv, in tudi z odgovori slovenskih podjetnikov, ki so v 44,7 % primerih v letu krize zaradi covida-19 navajali padec družinskih dohodkov. Med ustaljenimi podjetniki se je v največji meri povečal delež tistih s srednje dohodkovne ravni (30,9 % v letu 2019 na 40,6 % v letu 2020), kar lahko pripišemo padcu gospodarskih aktivnosti in slabši izrabi potenciala obetavnih priložnosti med ustaljenimi podjetniki z najnižje dohodkovne ravni, ki so lahko v manjši meri izkoristili krizne razmere v svoj prid.

Primerjava izobrazbene strukture zgodnjih in ustaljenih podjetnikov in nepodjetnikov za leto 2020 je pokazala, da je bilo med nastajajočimi in novimi podjetniki največ takšnih z visokošolsko, univerzitetno ali višjo izobrazbo (38,5 %). Ustaljeni podjetniki imajo prevladujočo srednješolsko izobrazbo (42,2 %), med nepodjetniki pa izkazujeta skoraj enak delež srednješolska (35,5 %) in visokošolska, univerzitetna ali višja izobrazba (35,8 %). Poznavanje izobrazbene strukture je pomembno, saj je z njo povezana tudi aspiracijska ravnost nastajajočih in novih podjetnikov.
Podjetniške aspiracije

Ustanavljanje in še posebej uspešna rast inovativnih in ambicioznih podjetij je zahtevna in povezana z velikimi tveganji, zato so taka podjetja žal zelo redka. Tudi zato, ker zahtevajo obilo znanja, usposobljenosti in velikih aspiracij podjetnikov, ki jih vodijo. Ugotavljamo, da ambicioznost slovenskih nastajajočih in novih podjetnikov negativa odstopa od pričakovanj kolegov iz preostalih skupin držav. Čeravno so v primerjavi z letom 2019 aspiracije zgodnjih podjetnikov iz Slovenije porasle s slabih 15 % na 16,8 %, pa v povprečju države iz visokohodkovnih gospodarstev izkazujejo opazno višjo stopnjo ambicioznosti, saj je znotraj TEA dobrih 21 % takšnih, ki pričakujejo, da bo njihovo podjetje ustvarilo 10 ali več delovnih mest v petih letih od zagona podjetja. Še večje relativne razlike med Slovenijo in proučevanimi skupinami držav po ambicioznosti podjetnikov zasledimo pri še bolj ambiciozno zastavljenem cilju, da bi ustvarili 19 ali več novih delovnih mest v petih letih. Če je v Sloveniji 0,60 % anketirancev na ravni celotne populacije prepričanih, da lahko v petih letih ustvarijo 19 ali več delovnih mest, je ta delež v državah GEM in visokohodkovnih gospodarstvih več kot trikrat večji. V primerjavi s skupino evropskih držav (0,87 %) je zaostanek precej manjši.

Med evropskimi nastajajočimi in novimi podjetniki dobrih 25 % pričakuje, da bodo čez pet let ustvarili več kot pet delovnih mest. V Sloveniji je bil ta delež v letu 2020 nekoliko večji (30 %). Največji delež ambicioznih podjetnikov med evropskimi državami so leta 2020 izkazovali Rusija (50 %), Ciper (45 %), Luksemburg (38 %), Norveška in Latvija (32 %). Najmanj ambicioznosti glede števila zaposlenih čez pet let pa so v skupini evropskih držav izražali nastajajoči držav in podjetniki v Avstriji (3 %), Švicari (12 %), Španiji (14 %), na Nizozemskem (15 %) in v Grčiji (17 %). Imamo pa v Sloveniji velik delež podjetij, ki niso zaposlovalci in tudi ne načrtujejo postati dejanski zaposlovalci. Medtem ko v Sloveniji ustvarja ali načrtuje ustvariti delovna mesta 4,95 % podjetnikov, je ta delež v državah GEM 11,50 %, v državah z visokohodkovnim gospodarstvom 9,98 % in v evropskih državah 5,79 %. To verjetno pojavljuje, da je podjetja z nič zaposlenimi bistveno laže zapreti kot podjetja z zaposlenimi. Največji delež odraslih prebivalcev, ki že ustvarjajo delovna mesta ali verjamejo, da jih bodo ustvarili v naslednjih petih letih, je v Latviji (11,75 %), na Slovaškem (9,39 %), Hrvaškem (8,3 %) in na Cipru (8,09 %), najmanjši delež pa v Italiji (1,17 %).

Podjetniške rasti praviloma ni mogoče dosegati na majhnem lokalnem ali nacionalnem tržišču, zato je za slovenska ambiciozna podjetja pomembno, da so močno odprta v mednarodni prostor. V raziskavi GEM stopnjo mednarodnosti poslovanja podjetij ter stopnjo njihove inovativnosti in konkurenčnosti ugotavljamo s pomočjo razpona ciljnega trga (lokalno, nacionalno, globalno), za kateri trg so izdelki ali uporabljena tehnologija zares novi. Primerjava Slovenije s posameznimi skupinami držav je pokazala, da so slovenska podjetja nadpovprečno osredotočena na kupce globalnega okolja. Slaba polovica slovenskih nastajajočih in novih podjetnikov poroča, da imajo kupce tudi na globalni ravni (46 % podjetij), pri čemer je v drugih skupinah držav ta delež precej manjši: v državah GEM 23 %, v skupini visokohodkovnih gospodarstev 29 % in v evropskih državah 33 %. To samo potrjuje dosedanje ugotovitve raziskav, da so slovenski podjetniki že tradicionalno zelo mednarodno usmerjeni, k čemer jih sili majhnost slovenskega trga. Določena inovacijsko gnana slovenska podjetja tako na slovenskem trgu sploh ne ustvarjajo omembe vrednega obsega poslovanja, ampak so skoraj v celoti usmerjena na mednarodne trge. S tako velikim deležem se je Slovenija v evropskem merilu uvrstila daleč nad povprečje držav, vključenih v raziskavo GEM. O večjem deležu poročajo le podjetniki iz Luksemburga (59 %). Velik delež
GEM SLOVENIJA 2020

Imajo še ciprska (45 %), grška (42 %) in latvijska podjetja (41 %), o najmanjšem deležu globalnih kupcev pa poročajo podjetniki s Poljske (2 %), iz Italije (10 %) in Španije (23 %).

Tudi delež nastajajočih in novih podjetij, ki menijo, da je več kot 25 % kupcev njihovih izdelkov ali storitev iz tujine, je v Sloveniji večji kot v posameznih skupinah držav, vključenih v raziskavo GEM. Takšnih podjetij je bilo v letu 2020 v Sloveniji 21 %, v državah GEM 10 %, v visokodohodkovnih državah 13 % in v evropskih državah 16 %. V sodelujočih evropskih državah so bile najvišje stopnje internacionalizacije (več kot 25 % kupcev v tujini) med nastajajočimi in novimi podjetniki izmerjene v Luksemburgu (30 %), na Cipru (30 %) in na Hrvaškem (25 %), najnižje pa na Poljskem (1%), v Italiji (5 %) in Španiji (6 %).

Inovacijsko gnana podjetja s potencialom za rast, ki jih vodijo ambiciozni podjetniki, so ključni vir ustvarjanja kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Podjetnikova inovacijska naravnanost igra pomembno vlogo pri določanju stopnje inovacijske moči podjetja, ki je prav tako odvisna od vpetosti podjetja v medpodjetniške in raziskovalne mreže, razvojnega sodelovanja s kupci in dobavitelji, pa tudi od inoviranju naklonjenega poslovnega okolja. Delež posameznikov med odraslimi prebivalci Slovenije, katerih podjetja dosegajo vsaj nacionalno raven trga in so hkrati tudi njihovi izdelki, storitve ali procesi novost na vsaj nacionalnem trgu, je znašal 1,06 %, kar je zelo podobno deležem v proučevanih skupinah držav. Ko Slovenijo primerjamo z drugimi evropskimi državami, vključenimi v raziskavo GEM, se uvrščamo pod povprečje evropskih držav. Največji delež posameznikov med odraslimi prebivalci, katerih podjetja se zavedajo nacionalno raven po obeh kriterijih, je na Slovaškem (2,91 %), najmanjši pa na Poljskem (0,42 %) in v Španiji (0,44 %). Delež podjetnikov med odraslimi prebivalstvom v evropskih državah, vključenih v raziskavo GEM, ki s svojimi proizvodi dosegajo skupaj vsaj nacionalni ali vsaj internacionalni trg, hkrati pa so njihovi izdelki, storitve in procesi novi vsaj na nacionalni ali na internacionalni ravni, je leta 2020 za Slovenijo znašal 1,54 %, s čimer se naša država uvršča v spodnjo polovico evropskih držav, vključenih v raziskavo GEM. Največji delež posameznikov med odraslimi prebivalci, katerih podjetja dosegajo nacionalno ali internacionalno raven po obeh kriterijih, je na Slovaškem (4,12 %) in na Nizozemskem (3,57 %), najmanjši pa na Poljskem (0,43 %) in v Španiji (0,58 %).

V raziskavi GEM pa je bilo tudi ugotovljeno, da je delež podjetnikov med odraslimi prebivalstvom v evropskih državah, vključenih v raziskavo GEM, ki s svojimi proizvodi dosegajo vsaj internacionalni trg, hkrati pa so njihovi izdelki, storitve in procesi novi vsaj na internacionalni ravni, leta 2020 za Slovenijo znašal 0,48 %. S tem se Slovenija uvršča v povprečje evropskih držav, vključenih v raziskavo GEM. Največji delež posameznikov med odraslimi prebivalci, katerih podjetja dosegajo internacionalno raven po obeh kriterijih, je na Slovaškem (1,21 %), najmanjši pa na Poljskem (0,01 %) in v Italiji (0,02 %).

V Sloveniji se počasi krepi zavedanje o pomenu inovacijsko gnanih podjetij, ki jih ustanavljajo in vodijo ambiciozni podjetniki. Deloma so k temu prispevali uspehi in merljivi učinki podjetij, deloma različne študije, kot je tudi raziskava GEM. Večje zavedanje izvajalcev vladnih politik je privedlo tudi do povečanega vlaganja energije in naporov, usmerjenih v podporo podjetjem pri zagotavljanju različnih virov, pa tudi v ustvarjanje ugodnejših okvirnih pogojev za poslovanje podjetij. S tem se krepijo pogoji za aktivacijo razpoložljivega podjetniškega talenta in privabljanje novega.
Družinska podjetja


Najpogostejša oblika družinskega podjetništva v zgodnji podjetniški aktivnosti je vodenje brez solastništva. Velik delež te oblike družinskega podjetništva, približno 85% ali več celotne zgodnje podjetniške aktivnosti družinskega podjetništva, prevladuje v štirih gospodarstvih iz različnih regij: Madagaskar, Panama, Indonezija in Poljska. Na drugi strani pa Kitajska poroča le o 12-odstotnem vodenju brez solastništva. Naslednja najpogostejša oblika družinskega podjetja je solastništvo z vodenjem. Ta oblika označuje več kot tretjino družinskih podjetnikov v Kolumbijii, Urugvaju in Zduženih arabskih emiratih, vendar manj kot 5% vse zgodnje podjetniške aktivnosti družinskega podjetništva v Republiki Koreji. Tako obliko družinskega podjetništva, da bi bili podjetniki, ki so člani družine, tudi solastniki, vendar ne bi sodelovali tudi v vodenju družinskega podjetja, pa srečamo le redko. V številnih gospodarstvih (Tajkska, Portoriko, Bolgarija, Velika Britanija, Rusija, Ciper in Francija) te oblike ne prepoznavajo kot oblike družinskega podjetništva. Najvišjo stopnjo te oblike lahko opazimo v Argentini (18%). V Sloveniji v 16,5% nastajajočih in novih podjetij družinskih podjetj sodelujejo družinski člani tako v lastništvu kot tudi v vodenju. Kar se tiče ustaljenih podjetij v Sloveniji, jih je večina družinskih (96,4%), najpogostejša oblika družinskega podjetništva, ki zajema tri četrtine vseh ustaljenih podjetij, pa je tista, pri kateri družinski člani sodelujejo v vodenju, ne pa tudi v lastništvu podjetja (72,3%).

Zanimala nas je tudi inovativnost podjetij s tržnega vidika, s poudarkom na podjetnikovem dojemanju trga, s katerim se sooča, novosti uporabljene tehnologije (oziroma o namerah njene uporabe), novosti izdelka ali storitve, in potencialne kupce ter iz vidika stopnje konkurence na trgu, na katerem deluje ali želi nanj vstopiti. Opažamo jasen vzorec razlik med družinskih in nedružinskih podjetjih. Delež visoko inovativnih podjetij je v vseh geografskih regijah sveta za nedružinska podjetja večji kot za družinska. Razlika v korist nedružinskih podjetij v primerjavi z družinskih je največja v evropskih državah, kjer delež visoko inovativnih nedružinskih podjetij presega delež družinskih podjetij za deset odstotnih točk; razlika je najmanjša v Južni in Vzhodni Aziji, kjer družinska podjetja zaostajajo za dve odstotni točki, medtem ko na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki družinska podjetja glede na delež visoko inovativnih podjetij vodijo za odstotno točko v primerjavi z nedružinskih podjetij. Slovenija se med družinskih in nedružinskih podjetij po kazalniku inovativnosti uvršča med najmanjša podobne: zaznana inovativnost v obuh skupinah družinskih in nedružinskih podjetij je pozitivno povezana s stopnjo zaznane internacionalizacije in hkrati negativno z ravnijo BDP na prebivalca.
Da se družinska in nedružinska podjetja razlikujejo v povprečni zaznani stopnji inovativnosti ali novosti svojih aktivnosti, je tudi posledica različnih značilnosti, ki jih lahko pripišemo posameznikom, ki so jedro družinskega podjetja in lahko vplivajo na inovativnost gospodarske dejavnosti, ki jo družinsko podjetje ponuja trgu. Kot vemo, je inovativnost tesno povezana z večjo stopnjo tveganja, družinska podjetja pa so manj nagnjena k tveganju kot nedružinska. Predhodne raziskave tudi kažejo, da se družinska in nedružinska podjetja razlikujejo tudi po socialnem kapitalu, čež zlasti po merah in vezeh, ki so v družinskih podjetjih v večji meri zasebne narave. Ta dejstva potem prispevajo k povprečno manjši inovativnosti družinskih podjetij v primerjavi z nedružinskimi. Vpliv na inovativnost ima tudi podjetniški ekosistem in kakovost njegovega delovanja.

Kakovost podjetniškega ekosistema

Poslovno okolje podjetja ima na nastajajoča, nova in ustaljena podjetja močan vpliv. Pomemben del tega okolja je podjetniški ekosistem, ki ga tvorijo številni deležniki, ki vplivajo na podjetniškoaktivnost. V raziskavi GEM kakovost podjetniškega ekosistema izražamo s pomočjo ocenjevanja okrnih pogojev za podjetništvo, kjer z anketeriranjem večjega števila skrbno izbranih izvedencev (podjetniki, managerji in drugi posamezniki iz gospodarstva, politike, državne uprave in akademske sfere, ki imajo izkušnje in znanje za delovanje na različnih področjih, povezanih z podjetništvom) pridobimo podrobnejši vpogled v ključne elemente podjetniškega konteksta. Področja tega konteksta zajemajo: podjetniške finance, vladne politike, vladne programe, izobraževanje za podjetništvo, prenos raziskav in razvoja, poslovno in strokovno infrastrukturo, dinamiko in odprtoj notranjega trga, fizično infrastrukturo ter kulturne in družbene norme. Ta področja s pomočjo širokega nabora vprašanj izvedenci ocenijo na Likertovi lestvici od 0 (zelo nezadovoljivo) do 10 (zelo zadovoljivo).

Tako kot že vsa leta doslej ima med vsemi ocenjenimi podjetniškimi okviri v Sloveniji najvišjo oceno razpoložljiva fizična infrastruktura. Temu podjetniškemu pogoju sledijo dinamičnost notranjega trga ter kakovost poslovnih in strokovnih infrastrukturnih, ki jo potrebujejo nova in rastoča podjetja (lastninske pravice, poslovna infrastruktura, računovodstvo, pravne in druge storitve). V primerjavi z letom 2019 se je izboljšalo, kar sedem okrnih pogojev za podjetništvo, po oceni izvedencev najbolj, presenetljivo, kulturne in družbene norme, za katere so bile sicer vrsto isto leta zabeležene zelo nizke povprečne ocene, izrazito pod povprečjem evropskih držav, sodelujočih v raziskavi GEM. Temu sledi postopna izboljšanje izobraževanja za podjetništvo na vseh ravneh, kar načelo kaže tudi na razmeroma dobro obvladovanje izzivov večmesečnega zaprtja izobraževalnih ustanov v času pandemije. Pri vseh teh ocenah pa moramo ves čas upoštevati, da se je anketeriranje zaključilo konec junija, ko posledice pandemije še niso bile izražene v polni meri.

V primerjavi z letom 2019 je največje poslabšanje zaznati pri vladnih programih za podjetništvo, kjer je povprečna ocena s 5,13 v letu 2019 padla na 4,47. Ta ocena je tudi najbolj pod povprečjem evropskih držav. Temu sledi kritična ocena vladne politike v smislu regulative (davki in birokracija), pa tudi podpore. Pri teh okrnih pogojev smo izrazitele tudi pod povprečjem ocen vseh sodelujočih držav GEM. Okviri pogoji za podjetništvo, ki so v Sloveniji najslabše ocenjeni, so sicer še naprej enaki kot že nekaj let zared, nadaljejo pa so izobraževanje za podjetništvo na primarni in sekundarni ravni, vladne politike in nezadosten obseg, v katerem nacionalne raziskave in razvoj vodijo do novih poslovnih priložnosti v oljno MSP (obstoj in učinkovitost različnih mehanizmov) in raziskovalnih nanotechnologij, ki so na voljo v GEM.
v podjetniško prakso). Najnije v povprečju ostajajo ocenjeni izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo na primarni in sekundarni ravni, vladne politike – tako v smislu regulative kot podpore ter prenos raziskav in razvoja.

Primerjava povprečnih ocen okvirnih pogojev za podjetništvo z evropskimi državami GEM in vsemi sodelujočimi državami kaže, da se Slovenija v letu 2020 nad povprečje Evrope uvršča pri štirih okvirnih pogojeh, najizraziteje pri dinamičnosti notranjega trga in fizični infrastrukturi. Pri teh dveh okvirnih pogojih beležimo tudi višjo povprečno oceno, kot to velja za skupino vseh sodelujočih štirih držav GEM. Čeprav so ocene profesionalne in strokovne infrastrukture v Sloveniji pozitivno rangirane, važno ocenjeva tudi pri podjetniškem izobraževanju, pa tudi, kot smo že omenili, pri kulturnih in družbenih normah, kar so bili vrsto let okvirni pogoji za podjetništvo, pri katerih smo za Evropo zaostajali.

V letu 2020 so bili slovenski izvedenci ponovno najbolj kritični do hitrosti pridobivanja potrebnih dovoljenj in koncesij (povprečna ocena 2,88 na lestvici od 0 do 10). Najvišja povprečna ocena v tem okviru je bila glede okvirnih politik zabeležena pri trditvi, da je podpora za nova in rastoča podjetja velika prioriteta politike na državni ravni (povprečna ocena 4,49), v primerjavi z Evropo pa nas ta ocena kljub temu uvršča pod povprečje. Močno pod povprečjem evropskih držav smo tudi pri podpori za nova in rastoča podjetja na ravni občin in upravnih enot, temu sledi (ne)predvidljivost in (ne)konsistentnost davčne in druge vladne regulative za nova in rastoča podjetja. Najboljšo prakso pri spopadanju z birokracijo in regulativo po mnenju izvedencev med evropskimi državami predstavlja Nizozemska, ki je tudi sicer država s pogosto najvišjimi povprečnimi ocenami posameznih elementov v sklopu vladnih politik za podjetništvo.

do poslovnega uspeha, v enačenju podjetniške aktivnosti z akumuliranjem dobička in v tem, da ljudje ne zaznavajo vloge podjetnikov pri zagotavljanju novih delovnih mest in prispevku k razvoju ožje in širše skupnosti. Prav tako se tudi preveč stigmatizirajo podjetniki in podjetnice, ki so doživeli poslovne neuspehe.

Prav tako se tudi preveč stigmatizirajo podjetniki in podjetnice, ki so doživeli poslovne neuspehe. Po mnenju izvedencev je torej še vedno premalo ozaveščanja o pomenu podjetništva, sprejemanja drugačnosti in uspeha, kakor tudi razumevanja, da je podjetništvo tvegana dejavnost in da zato ne more uspeti prav vsak podjetniški poskus.


Skupna povprečna ocena okvira, ki se nanaša na odziv podjetniškega sektorja na pandemijo, na lestvici od 1 do 10 znaša 6,73, kar pomeni, da se nova in rastoča podjetja v Sloveniji, po mnenju nacionalnih izvedencev, proaktivno odzvala na zaprtje zaradi pandemije covid-19 (sprejela so nove načine poslovanja, spodbujala delo od doma, prilagodila svoje izdelke in storitve, odkrila nove poslovne priložnosti ipd.). Ocena nas uvršča v zgornjo polovico lestvice vseh sodelujočih držav GEM in nad povprečje Evrope, kjer ocena znaša 6,46. Kljub proaktivnemu odzivu podjetniškega sektorja pa so pri zgodynih ukrepih vladnih politik za zajetje posrednik v področju gospodarstva zabeleženi slabši rezultati. Slovenski izvedenci so na okvir ocenili s povprečno oceno 4,92, povprečje evropskih držav pa znaša 5,29. Večina izvedencev iz držav, sodelujočih v raziskavi GEM, ocenjuje zgodnji vladni odziv na pandemijo covid-19 kot nezadovoljiv ali nezadosten. V svetovnem merilu so vladni ukrepi najvišje ocenjeni v Saudovi Arabiji, težko na prvo sledijo Združeni arabski emirati in Nizozemska, ki je tudi sicer država, kjer podjetniška aktivnost tradicionalno uživa veliko podporo. Slovenski izvedenci so se najbolj strinjali, da je vladna aktivnost med pandemijo covid-19 zaščitila delavce in njihove stranke (povprečna ocena 5,94), vse preostale trditve so negativno rangirane, s povprečnimi ocenami nižjimi od 5. O vladnem odzivu na ekonomske posledice zaradi covida-19 smo povprašali tudi podjetnike, ki so na vprašalnik odgovarjali po tako imenovanem prvem valu, ki je obetalo izboljšanje epidemiološke situacije in so vladni ukrepi zaradi pandemije že prišli bolj do izraza. Več kot polovica ustaljenih podjetnikov (52,88 %) meni, da je slovenska vlada učinkovito odzvala na ekonomske posledice pandemije, kar je nekoliko nad evropskim povprečjem.
1.1 Kaj je Globalni podjetniški monitor (GEM)


Prav to počne Globalni podjetniški monitor (GEM), ki ima za seboj zgodovino 22-letnega raziskovanja podjetništva. Leta 1998 je bila pod vodstvom ameriškega Babson Collegea in London Business School ob sodelovanju desetih držav izvedena prva raziskava zgodnjega podjetništva. Slovenski raziskovalni tim z Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru se je globalni raziskavi pridružil leta 2001 in naslednje leto smo v družbi 36 drugih držav izvedli prvo raziskavo. Od takrat sodelujemo v vseh letnih ciklih, tako da imamo za preteklih 19 let zanesljive podatke, s pomočjo katerih lahko pomembne elemente podjetništva v Sloveniji, še zlasti v njegovih začetnih fazah, primerjamo s podjetništvom v drugih državah, ki sodelujejo ali so sodelovale v GEM. Z raziskovanjem v družbi raziskovalcev GEM z vsega sveta dobivamo kompetentno informacijo, kam se v globalnem merilu umesti podjetništvo v Sloveniji.

Velika prednost GEM pred drugimi podjetniškimi raziskavami je njegova globalnost, longitudinalnost in uporaba enotne metodologije, ki jo morajo sodelujoče države brezkompromisno uporabljati, saj lahko le na ta način zagotovimo, da so pridobljeni podatki zanesljivi in jih je potem možno tudi verodostojno uporabljati in tolačiti. Tako lahko dobimo jasno sliko o stanju in razvoju podjetništva v državi, oblikovalci podjetniške politike pa lahko bolje razumejo podjetniško problematiko in dobijo trdnejšo osnovno za pripravo in izbiro učinkovitih ukrepov in programov, ki podpirajo takšen tip podjetništva, ki lahko najbolje prispeva k družbenemu razvoju. To bo še posebej pomembno pri...
reševanju nekaterih velikih izzivov za družbo, kot so cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG), ali pri iskanju rešitev in odpravljanju posledic, ki jih povzroča pandemija koronavirusa SARS-CoV-2. Pri odpravljanju negativnih vplivov pandemije je potrebno, da v staveh številnih držav in drugih zainteresiranih strani so vedno bolj potrebne trdne, zanesljive in verodostojne podatke za sprejemanje ključnih odločitev, ki so odgovorne za trajnostno obliko podjetništva in za zdrave podjetniške ekosisteme po vsem svetu.


Organizacijsko gledano je GEM mrežni konzorcij nacionalnih timov z akademskih institucij ali posameznih inženirskih inštitutov. Je edini globalni raziskovalni vir, ki podatke o podjetništvu zbira neposredno od potencialnih in obstoječih podjetnikov. Oblikovalci politik lahko zato sprejemajo bolj utemeljene odločitve, ki lahko bolje koristijo podjetnikom. Gledano skozi številke, predstavlja GEM 22-letno serijo podatkov, ki omogoča longitudinalno analizo podatkov o podjetništvu za različne razdobe. GEM vsakoletno opravi od 160 do 200 tisoč anket in intervjuje s strokovnjaki in odraslo populacijo, vključno s podjetniki vseh starosti, in razpolaga s podatki iz 115 gospodarstev na vseh celinah sveta. Z analizami na temelju podatkov GEM je angažiranih okrog 500 strokovnjakov za raziskovanje podjetništva s približno 300 akademskih in raziskovalnih ustanov. Tolkšen raziskovalni potencial je poleg poglobljenih letnih raziskav ustvaril tudi skoraj 1000 znanstvenih člankov ali poglavij v monografijah, v katerih so uporabljeni podatki, zbrani v okviru globalnega raziskovalnega programa GEM.

V raziskovalnem ciklu 2020 je bilo v raziskavo odrasle populacije vključenih 43 držav. Nekoliko manjše število držav kot preteklos leta je predvsem posledica pandemije, ki je v kar nekaj državah preprečila zanesljivo in kakovostno anketiranje in zbiranje podatkov, s tem pa seveda onemogočila sodelovanje v raziskavi. Sodobnico države so prikazane v tabeli 1.1.

| Tabela 1.1: Države GEM glede na regijo in stopnjo razvitosti, GEM 2020, APS |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vzhodna Azija in Pacifik | Nizkodohodkovna gospodarstva | Srednjedohodkovna gospodarstva | Visokodohodkovna gospodarstva |
| Indija, Indonezija, Kazahstan | Avstrija, Ciper, Grčija, Hrvaška, Italija, Kanada, Latvija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija, Združene države Amerike |
| Južna Koreja, Tajvan |
| Evropa in Severna Amerika |
| Rusija | Brazilija, Gvatemala | Čile, Kolumbija, Panama, Urugvaj |
| Vzhodna Azija in Pacifik |
| Burkina Faso | Angola, Egipt, Maroko, Togo, Iran | Izrael, Katar, Kuvajt, Oman, Saudova Arabija, Združeni arabski emirati |
Delitev držav v tri dohodkovne skupine, ki je narejena po klasiifikaciji Svetovnega gospodarskega foruma, je potrebna zato, ker je sicer nemogoče narediti smiselne primerjave med državami. V našem primeru je delitev držav v skupine narejena po njihovi stopnji razvitosti. Ta namreč v veliki meri vpliva na razvitost podjetniškega okolja, v katerem poteka podjetniški proces. V 8. poglavju podrobneje govorimo o podjetniškem ekosistem. Pojasnjene so njegove posamezne komponente, ki vplivajo tako na odnos do podjetništva kot na dostopnost kapitala, ustreznost poslovne infrastrukture ali vodenje podjetniške politike.

Države se tudi sicer močno razlikujejo kulturno, politično, demografsko itd., zato morajo biti ukrepi za spodbujanje podjetništva prilagojeni razvojni stopnji posamezne države. Pri nizkodohodkovnih državah gre predvsem za čim boljšo izkoriščenost osnovnih proizvodnih dejavnikov, kot so zemlja in primarne dobrine, in vzpostavitev ustrezen izobraževalni infrastrukture, saj je v teh državah delovna šila še v sorazmerni velikem deležu nekvalificirana, kar omejuje nastajanje prodornih podjetij in njihovo rast. Pogosto pa manjkajo tudi siceršnja infrastruktura (transportne povezave, elektrika, internet, pitna voda) in učinkoviti zdravstveni in šolski sistemi. V manj razvitih državah je tudi narava podjetniških priložnosti nekoliko drugačna in večina enostavne (To pa ne pomeni, da je enostavnejši tudi podjetniški proces, saj se podjetniki pri zasnovi in uresničevanju podjetniške priložnosti pogosto srečujejo s številnimi težavami.

Ker so v manj razvitih državah zaradi manjše prisotnosti večjih podjetij manjše možnosti za zaposlitev, so podjetni posamezniki prisiljeni v tako imenovano samoživljenstveno preživetveno podjetništvo, ki je ob odsotnosti delovnih mest pogosto edina možnost za dostojno preživetje. Takšno podjetništvo pa je strokovno, saj večina podjetniških priložnosti, ki jih ta tip podjetništva izkorišča, nima tolikšnega prihodkovnega potenciala, da bi omogočal večje zaposlovanje in rast. Z rastjo družbenega proizvoda se postopoma spreminjajo relevantne dejavniki, ki omogočajo podjetništvo in vplivajo nanj, obenem pa narašča tudi število podjetij, ki so sposobna zaposlovar. 

Slovenija po svoji ekonomski moči spada v visokodohodkovna gospodarstva. Ima relativno visok bruto družbeni proizvod na prebivalca, dobro razvito infrastrukturo, relativno urejeno poslovno okolje in dovolj stabilen gospodarski sistem. Če hočemo izboljšati podjetniški sistem in pospeševati podjetništvo, se moramo pripraviti na podobne države, predvsem pa s tistimi, ki imajo posamezne segmente, ki vplivajo na podjetniško politiko, bolje urejene kot Slovenija. GEM pri tem zagotavlja zanesljivo podatkovno podlago za nekatere primerjave in razmislke, potrebne pri snemanju primerne podjetniške priložnosti in podjetniško politiko, ki podpira kakovostno podjetništvo. Zato ga tudi posamezne države obilno uporabljajo pri iskanju najboljših ukrepov, ki lahko odpravijo pomanjkljivosti v podjetniškem okolju.

1.2 Konceptualni okvir GEM in spremljanje podjetniškega ekosistema in procesa

Osrednji nosilec podjetniške pobude je podbodnik, ki sam ali v sodelovanju z drugimi podjetniki posamezniki najde ali ustvari podjetniško priložnost, ta pa omogoča proizvode ali storitve, ki zadovoljujejo eno ali več potreb kupcev. Čeprav je podjetnost sicer splošna človeška lastnost, ki je pri posameznikih različna močno izražena, pa niso vsi ljudje pripravljeni stopiti na podjetniško pot. Vozadu konceptualnega okvira GEM je prav premisa, da je podjetni posameznik jedro podjetniškega procesa, njegov motiv, motivacija in dejanja pa so vselej v tem prihajaju z njegovim kulturnim, družbenim in gospodarskim okoljem. Zato GEM pri svojem raziskovanju tudi upošteva, da sta
nacionalna gospodarska rast in razvoj posledica osebnih sposobnosti posameznikov za odkrivanje in izkoriščanje priložnosti, bodisi samostojno ali v okviru podjetja, kakor tudi, da je ta proces pomembno odvisen od gospodarskega in družbenega okolja, ki vpliva na posameznikov odnos do razpoznavanja in njegove zmožnosti za uspešno izkoriščanje podjetniških priložnosti. Zato v raziskovanju ni mogoče zaobiti podjetniških ambicij, inovativnosti in podjetnosti, pa tudi ne strahov, razlogov in omejitev, ki usposobljenim posameznikom preprečujejo, da bi se usmerili v podjetništvo.

Velm vpliv na vključevanje posameznikov v podjetniške aktivnosti ima njihovo neposredno življenjsko okolje, predvsem prevladujoče kulturne vrednote, nagnjenost družbe k podjetništvu in urejenost poslovnega okolja. Temu ustrezen je zastavljen konceptualni okvir GEM, ki omogoča obravnavanje posameznikov in njihovega odnosa do podjetništva, dojemanja podjetništva ter vključenosti v ustanavljanje in/ali lastništvo in vodenje podjetja. Z njegovo pomočjo lahko zato dobimo bolj poglobljen vpogled v nacionalno podjetništvo in njegove značilnosti in bolj popolno sliko, kot jo lahko zagotovijo različni statistični viri, ki temeljijo zgolj na podatkih, pridobljenih od obstoječih podjetij. GEM namreč zajame tudi odnos posameznika in družbe do podjetništva, njegove ambicije in usposobljenost za podjetništvo, pa tudi posameznike v vseh fazah podjetniškega procesa, od začetnih razmislitev, da bi se podali na podjetniško pot, do ustanovitve podjetja, poslovanja, rasti in prenehanja poslovanja. Zajame pa tudi notranje podjetništvo in posamezne bolj poglobljene teme, kot je recimo gig ekonomija (GEM 2019), vpliv pandemije covida-19 (GEM 2020) ali sledeč ciljem trajnostnega razvoja (GEM 2021).

Raziskovanje posameznikov je pomembno, ker lahko s tem zajamemo tudi informacije o »neformalnem« gospodarstvu ali o raznovrstnem naboru gospodarskih dejavnosti, podjetij in delovnih mest, ki jih država ne ureja in ne ščiti, še zlasti v tistih državah, kjer uradni viri viri ta področja slabo zajemajo ali so njihove informacije manj zanesljive. V teh državah, zlasti manj razvitrivih, posamezniki mora poraziskovati podjetja, ampak preprosto preprosto izkoristijo priložnosti za posel takrat, ko so pojavljaj. Taka neuradna dejavnost očitno ni zajeta v uradnih statistikah, vendar se lahko vsako podjetje, ki pruža primerjejo med seboj. Te mere izhajajo iz konceptualnega okvira GEM, ki zajema veliko ključnih dejavnikov podjetniškega procesa: stanje v podjetniškem ekosistemu, družbene vrednote in dojemanje podjetništva, individualne značilnosti podjetnika, posamezne faze podjetniške aktivnosti ter podjetniške aspiracije.

Družbeni, kulturni, politični in ekonomski kontekst se nanaša na stopnjo splošne razvitosti posameznega nacionalnega gospodarstva in še posebej na razvitost ključnih podjetniških pogojev. Okvir nacionalnih pogojev kaže razvitost, infrastrukturno, makroekonomsko stabilnost, zdravstveno in primarno izobraževanje, visoko izobraževanje in raziskovalni potencial, tehnološko usposobljenost, velikost trga, poslovno urejenost in poslovnost. Vse to je potemno za normalno dolgoročno delovanje podjetij in se seveda med posameznimi državami razlikuje. Pri tem igra veliko vlogo gospodarska razvitost, vendar to ne pomeni, da imajo bolje razviti države že tudi avtomatsko bolje razviti države, kjer uradni viri to področje, vsaj v večini sodobnih državah, vendar to ne pomeni, da imajo bolje razviti države. Okvir podjetniških pogojev zajema dejavnike, ki se posebej vplivajo na začetek in potek podjetniškega procesa v določeni državi. Podrobneje je to prikazano v 8. poglavju o podjetniškem ekosistemu. Ta se ocenjuje s pomočjo strokovnih mnenj skrbno izbranih izvedencev, ki imajo dober vpogled v različne segmente podjetniškega procesa. Pri ocenjevanju tega podjetniškega okvira se uporablja tudi sestavljen indeks NECI (ang. national entrepreneurship context index), ki podaja oceno okolja za podjetništvo v nacionalnem gospodarstvu.
Družbene vrednote in dojemanje podjetništva spoznavamo s pomočjo anketiranja odrasle populacije in njenih odgovorov na vprašanja, kot so: ali družba sprejema podjetništvo kot dobro karierno izbiro, ali imajo podjetniki visok družbeni status ter kolikšno pozornost posvečajo podjetništvu mediji in s tem prispevajo k razvoju podjetniške kulture. S pomočjo odgovorov na ta vprašanja lahko bolje razumemo pomen različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na to, ali se bo posameznik odločil za podjetniško pot ali ne, in k temu prispevajo. To tudi omogoča razmislek o možnostih, da bi posamezniki dejansko realizirali svoje podjetniške namere.

Ker je v jedru podjetniškega procesa vselej posameznik, imajo njegove individualne lastnosti še posebej pomemben vpliv na podjetniški proces, ki ga prikazujemo na sliki 1.2. Še zlasti so te značilnosti pomembne v najzgodnejših fazah podjetniškega procesa. Spoznavamo jih s pomočjo psiholoških dejavnikov (samozaznavanje osebnih zmogljivosti za podjetništvo, zaznavanje poslovnih priložnosti, strah pred neuspehom) ter motivacijskih vidikov (prispevek k spremembam v svetu, doseganje večjega premoženja, nadaljevanje družinskega podjetja, preživetje). Vključujemo tudi nekatere demografske dejavnike, kot so starost, spol, geografska lokacija, dohodkovno stanje družine. Zanima nas podjetniški potencial, da bi ocenili delež potencialnih podjetnikov, to je tistih, ki menijo, da imajo dovolj znanja in podjetniških sposobnosti, da bi lahko začeli s podjetništvom, ki prepoznavajo poslovne priložnosti v svojem okolju in jih strah pred potencialnim neuspehom njihovega podjema ne bi odvrnil od ustanovitve podjetja.
Podjetniško aktivnost proučuje GEM glede na fazo življenjskega cikla podjema, ki teče od temeljne poslovne ideje in razmislka ter aktivnosti posameznikov, da bi se lotili podjetništva, do opustitve poslovanja in morebitne zasnove novega podjetja. Posamezniki, ki jih proučujemo, se tako nahajajo na različnih stopnjah razvoja svojega podjetja. Nastajajoče podjetniki so tisti, ki so zato, da bi se začeli ukvarjati s podjetništvom, že vložili svoj čas in morebiti tudi denarna sredstva, z omejitvijo, da plač še ne izplačujejo dlje kot tri mesece. Novi podjetniki so posamezniki, ki so lastniki podjetja in ga tudi vodijo, to podjetje pa plač ne izplačuje dlje kot tri leta in pol. Ustaljeni podjetniki so tisti, ki imajo podjetje, ki plače izplačuje že dlje kot tri leta in pol. Določen delež podjetnikov poslovanja tudi opusti, kar je prav tako evidentirano. Zbir nastajajočih in novih podjetnikov predstavlja celotno zgodnjo podjetniško aktivnost, ki jo izražamo z indeksom TEA. V okviru kazalnika TEA se analyzira tako imenovani profil zgodnje podjetniške aktivnosti, v okviru katerega proučujemo izbrane značilnosti teh podjetnikov, med katerimi so osebnostne lastnosti (spol, starost in motivacija), panoge in aspiracije podjetnikov po rasti, inovativnosti in internacionalizaciji podjetja. Dodatno kreiramo še indeks EBO, ki prikazuje delež ustaljenih podjetnikov, in indeks EEA, ki prikazuje delež notranjih podjetnikov.

Podrobna razlaga ključnih mer, s katerimi proučujemo dejavnike na navedenih treh področjih, je dodana na koncu te monografije kot priloga 2.

Na temelju tako zasnovanega koncepta lahko GEM uresničuje svoje poslanstvo, ki ga izvaja tako, da:

- meri razlike v odnosu do podjetništva, aktivnosti in v aspiracijah posameznikov v čim večjem številu držav,
- odkriva dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško aktivnost, še zlasti v odnosu do družbenih vrednot, osebnih značilnosti in podjetniškega ekosistema,
- zagotavlja platformo za ocenjevanje vpliva podjetniške aktivnosti na ekonomsko rast v določenem gospodarstvu ter
- odkriva potrebne politične ukrepe za krepitev podjetništva.
Zaradi raznolikosti številnih držav, ki sodelujejo v raziskavi, in značilnosti njihovega poslovnega okolja ima raziskovanje na globalni ravni številne omejitve, ki jih je bilo treba upoštevati pri konceptualizaciji raziskovanja tako pri metodologiji kot pri zasnovi vprašalnikov in načinov pridobivanja podatkov, pa tudi pri njihovi harmonizaciji. Gre za precejšen izziv, saj zaradi razlik med državami večinoma ni mogoče uporabljati nacionalnih statističnih virov in registracijskih podatkov o podjetjih tako, kot jih uporabijo pri številnih drugih podjetniških raziskavah. Velika neusklajenost in raznolikost teh virov med državami, pogosto pa tudi neprimerljivost posameznih podatkovnih baz zahtevajo drugačen pristop. Ne nazadnje tudi zato, ker za številne značilnosti, ki jih ugotavlja GEM, takšnih baz sploh ni, saj se GEM osredotoča na podjetnega posameznika, ki se odloči za podjetniško kariero in ustanovi podjetje. Razlika med podatki, ki jih pridobimo v GEM, in podatki, ki jih zagotavljajo različni statistični viri, je strnjeno predstavljena v prilogi 2.

GEM se tudi sicer razlikuje od številnih drugih raziskav podjetništva, in to ne samo v tem, da gre za longitudinalno in globalno raziskavo. Medtem ko večina razpoložljivih podatkov o podjetništvu prikazuje število in velikost podjetij z uporabo objavljenih virov, kot so registracije podjetij ali napovedi o davku na dodano vrednost, se GEM osredotoča na posameznike in njihove podjetniške značilnosti, ambicije, strahove in aktivnosti.

1.3 Podatkovne podlage za GEM


APS v vsaki sodelujoči državi vključuje reprezentativen vzorec najmanj 2000 odraslih oseb, ki daje informacije o njihovih podjetniških dejavnostih, stališčih, motivacijah in ambicijah, pokriva pa tudi zelo raznolike značilnosti nepodjetnikov, vselej z uporabo istega standardiziranega vprašalnika GEM, ki je v vseh sodelujočih državah enak in preveden v nacionalne jezike. Načini izvedbe ankete so primerni razmeram v posameznih gospodarstvih in obsegajo telefonsko anketiranje (fiksin in ali mobilni telefoni), načine preko internetnih panelov, v nekaterih državah pa tudi (delno ali v celoti) z osebnim anketiranjem. To zagotavlja reprezentativnost vzorca odrasle populacije v vseh sodelujočih državah. Zbrane podatke nato tehnično-metodološka skupina GEM preveri na osnovi razvitega sistema kazalnikov kakovosti podatkov. Strog metodološki pristop GEM rezultate ankete tako preoblikuje v natanče in zorljive podatke dejavnosti. Vsak nacionalni tim tako podatke naglaša v posamezni in instituciji, kot so Evropska komisija, Svetovna banka in druge.

Z anketiranjem odraslega prebivalstva pridobimo vpogled v značilnosti podjetniških dejavnosti v določenem gospodarstvu. Vendar pa se gospodarstva in socialni sistemi razlikujejo po gospodarskem, družbenem in političnem kontekstu, ki lahko na eni strani spodbuja in podpira podjetniško dejavnost, lahko pa ljudi omejuje ali celo odvrača od te dejavnosti. Da bi razumeli posamezne okvirne pogoje za podjetništvo v nacionalnem gospodarstvu, bazo podatkov APS v posamezni sodelujoči državi dopolnjuje NES, ki zbira ocene skrbno izbranih posameznikov o različnih vidikih podjetniškega ekosistema; te posameznike velja, da imajo zelo dobro strokovno znanje in zelo dobro poznajo nacionalno poslovno okolje. Vsak identificiran nacionalni
strokovnjak izpolni vprašalnik NES o več različnih vidikih podjetniškega ekosistema, ki segajo od razpoložljivosti podjetniškega financiranja do državnih programov za podporo podjetništvu, od kakovosti podjetniškega izobraževanja na različnih ravneh do razpoložljivosti in stroškov fizične infrastrukture itd. Podobno kot APS je podroben vprašalnik, ki ga izpolnjujo nacionalni strokovnjaki, v vseh sodelujočih državah enak in tematsko usklajen z vprašalnikom APS. Poleg tega strokovnjaki predstavijo svoje poglede na tri temeljne slabosti, ki podjetniško dejavnost ovirajo, tri temeljne prednosti, ki podjetniško dejavnost pospešujejo, in tri priporočila za izboljšanje podjetniškega okolja.


Tabela 1.2: Značilnosti uteženega in neuteženega vzorca, GEM Slovenija 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Neuteženi vzorec (18 do 88 let)</th>
<th>Uteženi vzorec (18 do 64 let)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Skupaj</strong></td>
<td>2000</td>
<td>1566</td>
</tr>
<tr>
<td>Moški</td>
<td>989</td>
<td>812</td>
</tr>
<tr>
<td>Ženske</td>
<td>1011</td>
<td>754</td>
</tr>
<tr>
<td>Število nastajajočih podjemov</td>
<td>47</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Število novih podjemov</td>
<td>44</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>Število ustaljenih podjetij</td>
<td>113</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>Neformalni investorji</td>
<td>79</td>
<td>66</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Leta 2020 je v raziskavi GEM sodelovalo 43 držav, ki jih v raziskavi GEM v skladu z letno klasifikacijo Svetovnega gospodarskega foruma (Schwab in Zahidi, 2020; Rebernik et al., 2019; Bosma et al., 2020) grupiramo v skupine glede na dohodek na nizkodohodkovna gospodarstva, srednjedohodkovna gospodarstva, kjer ločimo spodnjo in zgornjo polovico držav, ter visokodohodkovna gospodarstva. Kot rečeno, je v osredju metodološkega dela GEM anketiranje odraslega prebivalstva. V tabeli 1.3 prikazujemo skupno strukturo anketiranih oseb v okviru APS raziskave GEM 2020.
Tabela 1.3: Število anketiranih oseb v vzorcih sodelujočih državah po tipih gospodarstva, GEM 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gospodarstva</th>
<th>Število držav</th>
<th>Število anketiranih oseb v starosti od 18 do 64 let v vzorcu</th>
<th>Skupno število anketiranih oseb</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nizkodohodkovna</td>
<td>1</td>
<td>2.325 2.325</td>
<td>2.325</td>
</tr>
<tr>
<td>Srednjedohodkovna (spodnja polovica)</td>
<td>6</td>
<td>2.000 3.527</td>
<td>16.223</td>
</tr>
<tr>
<td>Srednjedohodkovna (zgornja polovica)</td>
<td>5</td>
<td>2.000 3.144</td>
<td>12.149</td>
</tr>
<tr>
<td>Visokodohodkovna</td>
<td>31</td>
<td>1.509 26.075</td>
<td>105.245</td>
</tr>
<tr>
<td>Skupno število anketiranih oseb</td>
<td></td>
<td></td>
<td>135.942</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Tabela 1.4: Število sodelujočih nacionalnih izvedencev v sodelujočih državah po tipih gospodarstva, GEM 2020, NES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tip gospodarstva</th>
<th>Število držav</th>
<th>Število nacionalnih izvedencev</th>
<th>Skupno število nacionalnih izvedencev</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nizkodohodkovna</td>
<td>2</td>
<td>31 39</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Srednjedohodkovna (spodnja polovica)</td>
<td>4</td>
<td>37 81</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>Srednjedohodkovna (zgornja polovica)</td>
<td>8</td>
<td>14 72</td>
<td>319</td>
</tr>
<tr>
<td>Visokodohodkovna</td>
<td>30</td>
<td>36 92</td>
<td>1.181</td>
</tr>
<tr>
<td>Skupno število nacionalnih izvedencev</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.821</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.4 Dostopnost raziskav in podatkov GEM

GEM je konzorcij nacionalnih timov, ki so povezani v krovno organizacijo Global Entrepreneurship Research Association (GERA), v okviru katere se izvaja projekt GEM. Konzorcij GEM je edinstvena mreža številnih podjetniških raziskovalcev, ki gradijo podatkovno bazo, da bi z njeno pomočjo pridobili trdnejša spoznanja o podjetniških pojavih. Na domači strani konzorcija GEM (www.gemconsortium.org) in tudi na slovenski strani (www.gemslovenia.org) lahko zainteresirani bralci najdejo številne informacije – od nacionalnih raziskav do podatkovnih baz in pregleda vse bogatejše zbirke znanstvenih člankov, ki nastajajo z uporabo podatkov, pridobljenih v raziskavah GEM. Od leta 2012 so podatkovne baze za pretekla leta urejene tako, da ponujajo možnosti primerjav posameznih indikatorjev med državami (glej https://www.gemconsortium.org/data), kar je še posebej priročno za nekatere hitre pregledne stanja podjetništva v posameznih državah in medsebojne primerjave.
Število prebivalcev: 2,1 milijona (2020)

Rast BDP: –5,5 % (2020)

BDP na prebivalca: 40.846 € (2020)

Nacionalni profil: Slovenija

<table>
<thead>
<tr>
<th>Odnos do podjetništva</th>
<th>% odraslega prebivalstva</th>
<th>Rang / 43</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Poznavanje podjetnika</td>
<td>57,9</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaznavanje poslovnih priložnosti</td>
<td>42,0</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaznana enostavnost ustanovitve lastnega podjetja</td>
<td>62,0</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Znanje in veščine</td>
<td>59,4</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Strah pred neuspehom</td>
<td>43,8</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Podjetniške namere</td>
<td>12,0</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Podjetniška aktivnost</th>
<th>% odraslega prebivalstva</th>
<th>Rang / 43</th>
<th>% žensk</th>
<th>% moških</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Celotna zgodnja podjetniška aktivnost (TEA)</td>
<td>6,0</td>
<td>38</td>
<td>4,8</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Stopnja ustaljenega podjetništva</td>
<td>7,0</td>
<td>17</td>
<td>4,6</td>
<td>9,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Podjetniška aktivnost zaposlenih</td>
<td>5,2</td>
<td>12</td>
<td>3,2</td>
<td>7,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Ocena nacionalnih izvedencev o podjetniškem ekosistemu
(tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo)
rang / 45 držav GEM

<table>
<thead>
<tr>
<th>Motivacija za podjetništvo</th>
<th>% TEA</th>
<th>Rang / 43</th>
<th>% žensk TEA</th>
<th>% moških TEA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ustvariti spremembo v svetu</td>
<td>44,6</td>
<td>19</td>
<td>43,6</td>
<td>45,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ustvariti premoženje oziroma večji dohodek</td>
<td>39,7</td>
<td>38</td>
<td>52,5</td>
<td>31,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Nadaljevati družinsko podjetje/tradico</td>
<td>21,6</td>
<td>29</td>
<td>23,9</td>
<td>20,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Preživeti, saj so službe redke</td>
<td>72,2</td>
<td>20</td>
<td>77,9</td>
<td>68,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vpliv podjetništva</th>
<th>% odraslega prebivalstva</th>
<th>Rang / 43</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pričakovana nova delovna mesta (+6 zaposlenih)</td>
<td>1,5</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Mednarodno poslovanje (+25 % prihodkov)</td>
<td>1,2</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Nacionalni obseg poslovanja (kupci in proizvodi/procesi)</td>
<td>1,1</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Globalni obseg poslovanja (kupci in proizvodi/procesi)</td>
<td>0,5</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Panoga (% TEA v dejavnosti poslovnih storitev)</td>
<td>22,7</td>
<td>19</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

Evropske države
Slovenija

---

#### Finančna podpora
4,4 (25/45)

#### Vladne politike – podpora
4,1 (29/45)

#### Vladne politike – regulativa
3,6 (28/45)

#### Vladni programi
4,5 (25/45)

#### Izobraževanje in usposabljanje – v OŠ in SŠ
3,3 (14/45)

#### Izobraževanje in usposabljanje – po SŠ
4,7 (20/45)

#### Prenos raziskav in razvoja
4,1 (24/45)

#### Poslovna in strokovna infrastruktura
5,1 (20/45)

#### Notranji trg – dinamičnost
5,6 (15/45)

#### Notranji trg – odprtost, bremena
4,5 (20/45)

#### Fizična infrastruktura
6,8 (20/45)

#### Kulturne in družbene norme
4,5 (31/45)

Na slici 2.1 prikazujemo podjetniške namere med odraslim prebivalstvom v Sloveniji v letu 2020, ki so se oblikovale v okolju, ki ga je pandemija močno zaznamovala. Več kot polovica prebivalcev je tako v povprečju menila, da ima pandemija vsaj majhen vpliv na podjetniške namere ljudi (51,40 %), da je ta vpliv velik, pa je menila več kot petina anketiranih (20,59 %). Domnevamo lahko, da je to tudi eden izmed razlogov, zaradi katerih so se podjetniške namere ljudi v Sloveniji v povprečju zmajšale. V letu 2020 jih je 13,27 % menilo, da bodo v prihodnjih treh letih ustanovili svoje podjetje, v letu 2019 pa je bilo takih 16,59 %. Med tistimi odraslimi, ki še niso vključeni v nobeno obliko podjetniške aktivnosti, je tistih, ki nameravajo v prihodnjih treh letih ustanoviti svoje podjetje, še nekoliko manj, in sicer 11,95 %. V naslednjih poglavjih opisujemo vpliv pandemije covida-19 na podjetniško aktivnost v Sloveniji in v sodelujočih državah GEM še z različnih drugih vidikov.
Slika 2.1: Podjetniške namere odraslega prebivalstva Slovenije ter zaznani vpliv pandemije covida-19 na podjetniške namere

<table>
<thead>
<tr>
<th>Na podjetniške namere ima pandemija vsaj majhen vpliv</th>
<th>Na podjetniške namere ima pandemija velik vpliv</th>
<th>Podjetniške namere v prihodnjih treh letih med tistimi, ki niso vključeni v podjetniško aktivnost</th>
<th>Podjetniške namere med prebivalstvom v prihodnjih treh letih</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0%</td>
<td>10%</td>
<td>20%</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>40%</td>
<td>50%</td>
<td>60%</td>
<td>70%</td>
</tr>
<tr>
<td>80%</td>
<td>90%</td>
<td>100%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Podjetništvo je proces, ki se začne pri posamezniku, zato GEM v prvi vrsti obravnava posameznike in ocenjuje njihov odnos in dojemanje podjetništva ter njihovo zaznano vključevanje v ustanavljanje in/ali lastništvo in vodenje podjetja. To je pomembno, saj stališča, dejavnosti in ambicije ljudi močno vplivajo na podjetniški proces in njegovo dinamiko. GEM spremlja posameznike v vseh fazah procesa, tudi tiste z ambicijami in nameni po podjetniškem udejstvovanju, med katerimi so nekateri že naredili prve korake za začetek delovanja njihovega podjema, pa tudi tiste, ki so svoja podjetja popeljali med ustaljena, uveljavljen podjetja. V podjetniško aktivni populaciji zajema GEM tudi tiste zaposlene, ki novi podjemi začenjajo v okviru svoje redne zaposlitve. Sestavni del podjetniškega procesa je tudi prenehanje podjetniške aktivnosti, bodisi da je to načrtovano ali pa se zgodi zaradi zunanjih vplivov.

V tabeli 2.1 zbirno prikazujemo vrednosti kazalnikov za različne vidike podjetniške aktivnosti v Sloveniji leta 2020 primerjalno z letom poprej in za posamezne proučevane skupine: prebivalstvo v starosti od 18 do 64 let, nastajajoči podjetniki, novi podjetniki, posamezniki v zgodnjih fazah podjetništva (nastajajoči in novi podjetniki), nepodjetniki ter ustaljeni podjetniki.
Tabela 2.1: GEM-ova preglednica značilnosti podjetništva v Sloveniji, GEM Slovenija 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Podjetniški dejavniki</th>
<th>Nastajajoča podjetja (N = 47)</th>
<th>Nova podjetja (N = 44)</th>
<th>Nastajajoča + nova podjetja (N = 90)</th>
<th>Ustaljena podjetja (N = 108)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vključenost v podjetništvo (% populacije)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4,37 41/50 3,08 37/43 3,55 35/50 2,96 33/43 7,80 40/50 5,97 38/43 8,45 19/50 6,97 17/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Spol (% populacije)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Moški</td>
<td>5,4 3,42 4,8 3,81 9,89 38/50 7,10 38/43 11,12 22/50 9,17 16/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ženske</td>
<td>3,3 2,71 2,3 2,04 5,58 42/50 4,75 38/43 5,61 21/50 4,61 22/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Spol (% podjetnikov)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Moški</td>
<td>63,3 57,6 69,0 66,8 65,3 61,7 67,8 68,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ženske</td>
<td>36,7 42,4 31,0 33,2 34,7 38,3 32,2 31,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Starost (% populacije)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 18 do 24 let</td>
<td>3,0 1,3 1,2 1,9 3,62 48/50 3,23 42/43 0,58 40/47 0 1/1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 25 do 34 let</td>
<td>6,7 4,6 7,4 7,5 13,79 27/50 11,74 27/43 7,71 14/50 6,76 12/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 35 do 44 let</td>
<td>4,9 5,0 4,6 3,4 9,46 36/50 8,36 29/43 8,02 24/50 10,61 13/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 45 do 54 let</td>
<td>5,3 2,2 3,3 1,4 8,62 33/50 3,63 40/43 12,68 21/50 8,85 22/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 55 do 64 let</td>
<td>1,6 1,5 0,5 0,7 2,06 46/50 2,24 30/43 8,91 28/50 4,68 38/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Starost (% podjetnikov)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 18 do 24 let</td>
<td>7,4 4,5 3,6 7,0 4,95 49/50 5,75 42/43 0,74 44/50 0 1/1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 25 do 34 let</td>
<td>30,0 29,0 40,9 48,7 34,60 15/50 37,49 8/43 17,85 28/50 18,70 23/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 35 do 44 let</td>
<td>26,5 38,7 30,7 27,5 28,85 8/50 33,63 4/43 22,60 32/50 36,52 1/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 45 do 54 let</td>
<td>28,1 16,6 21,6 11,2 25,60 2/50 14,11 28/43 34,77 7/50 29,39 17/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Od 55 do 64 let</td>
<td>8,1 11,2 3,2 5,6 6,01 39/50 8,58 23/43 24,04 17/50 15,39 29/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Izobrazba (% podjetnikov)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dokončana osn. šola ali manj</td>
<td>0,0 0,0 3,6 2,3 1,6 1,1 2,2 2,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dokončana poklicna šola</td>
<td>7,6 8,0 3,8 18,3 6,0 13,2 9,0 9,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Srednješolska izobrazba</td>
<td>35,0 34,4 27,8 20,9 30,7 28,1 44,0 42,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Višješolska strok. izobrazba</td>
<td>17,0 21,3 16,0 16,2 16,8 19,0 11,8 13,9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Višokoš. ali univ. izobr. ali več</td>
<td>40,4 36,2 48,8 42,3 44,9 38,5 33,0 32,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Izobrazba (% populacije)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Manj kot srednješolska</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Srednješolska</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Več kot srednješolska</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Višokošolska/ univerzitetna</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14,77 21/42 11,45 21/43 12,48 9/41 7,43 23/43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dohodkovni razred (% populacije)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Spodnja tretjina</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Srednja tretjina</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zgornja tretjina</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dohodkovni razred (% podjetnikov)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Spodnja tretjina</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Srednja tretjina</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zgornja tretjina</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
V nadaljnjih poglavjih te monografije vse te vidike podjetniške aktivnosti tudi podrobneje analiziramo.
Podjetniška zmogljivost odraslega prebivalstva in zaznavanje odnosa do podjetništva v družbi

Ključna spoznanja

- V Sloveniji je v letu 2020 v povprečju nekaj manj odstotkov ljudi kot v predhodnem letu zaznavalo obetavne poslovne priložnosti v svojem okolju, 42,03 %, kar je dobrih 5 % manj kot leto poprej. Še vedno pa to pomeni, da se je zaznavanje poslovnih priložnosti v zadnjih petih letih v Sloveniji v povprečju podvojilo (20,5 % v letu 2015). Hkrati jih v povprečju več kot polovica (62,03 %) meni, da je enostavno ustanoviti svoje podjetje.

- Delež odraslega prebivalstva, ki meni, da ima potrebno znanje, izkušnje in sposobnosti za podjetništvo, je v povprečju 59,40 %, kar je še nekoliko več kot leta poprej in je tudi nad povprečjem evropskih držav, ki je v letu 2020 znašalo 52,64 %.

- V Sloveniji je bil v letu 2020 strah pred neuspehom med ljudmi prisoten v povprečju v nekoliko večji meri (48,22 %) kot v letu 2019 (43,71 %).

- V Sloveniji namerava v povprečju slabih 12 % ljudi, ki še niso vključeni v nobeno obliko podjetniške aktivnosti, stopiti na podjetniško pot v naslednjih treh letih. To uvršča Slovenijo nekoliko nad evropsko povprečje, ki znaša 10,65 %.

- V Sloveniji je ponovno porasel delež ljudi, ki menijo, da je podjetništvo dobra izbira kariere; ta delež znaša 68,67 % in uvršča Slovenijo na šesto mesto v evropskem merilu.

- Slovenija se uvršča v vrh evropskih držav po deležu ljudi, ki menijo, da so uspešni podjetniki v slovenski družbi spoštovani (85,06 %), kar pomeni, da slovenska družba spoštuje in priznava zahtevnost podjetniškega poklica in ga nagrajuje z visoko stopnjo družbenega spoštovanja.

- V Sloveniji je bila tudi v letu 2020 zaznana visoka stopnja podpore podjetništvu v medijih – v povprečju 81,30 % ljudi meni, da je v medijih v Sloveniji pogosto mogoče zaslediti zgodbe o uspešnih novih podjetnikih, kar uvršča Slovenijo tudi v letu 2020 v sam vrh lestvice sodelujočih evropskih držav.
Na oblikovanje podjetniških namer in vključevanje posameznikov v podjetništvo vplivajo po eni strani posameznike lastnosti in njegove zaznave lastnih sposobnostih in podjetniških kompetenc, po drugi strani pa tudi posameznike zaznave okolja, v katerem namerava svoj podjem izvesti. Odločitev za podjetništvo kot osebna odločitev posameznika je tako povezana s tistim specifičnim okoljem in stopnjo razvoja podjetniškega ekosistema, ko želi posameznik svojo podjetniško namero udejanjiti ali pa jo je že začel udejanjati. Raziskave kažejo, da so med dejavniki, ki vplivajo na podjetniško odločitev nastajajočih podjetnikov, podjetniška izobrazba, družinsko ozadje (družinsko podjetništvo), pozitivno zaznavanje podjetniškega ekosistema in z njim povezano razpoznavanje poslovnih priložnosti, oblikovane podjetniške namere ter različni vidiki samozapučanja v zadostne podjetniške kompetence (Nguyen, 2020). 

Podjetniške namere so pomemben predhodnik dejanske podjetniške aktivnosti. Pri tem imajo podjetniške priložnosti osrednje mesto. Raziskave kažejo, da podjetniške priložnosti pomembno spodbujajo rojevanje podjetniških namer (Ramawati et al., 2020). 

V okviru raziskave GEM tako v APS identificiramo zaznave ljudi o tem, ali obstajajo dobre priložnosti za začetek novega podjetja v lokalnem okolju. Pomemben dejavnik pri odločitvi, ali naj začnejo s podjetniško potjo ali ne, in pri uspehu ter dolgi življenjski dobi začetega podjema je tudi to, ali in v kakšnem obsegu se posamezniki vidijo kot potencialni podjetniki. Da bi to ocenili, analiziramo, ali se anketiranci strinjajo, da imajo osebno znanje, spretnosti in izkušnje za začetek novega podjetja in ali bi jih od ustanovitve novega podjetja oziroma podjema odvrnil strah, da to ne bi uspelo. Ugotovitve raziskav kažejo tudi na pomen družbenih vrednot in celotnega podjetniškega ekosistema (Nguyen, 2020) pri vključevanju ljudi v podjetništvo. Kulturne in družbene norme v nekaterih gospodarstvih pomembno spodbujajo podjetniško aktivnost, v drugih gospodarstvih pa delujejo zavirajoče, na primer z morebitnim družbenim obsojanjem podjetniškega neuspeha. Ker so posamezniki torej del širšega kulturnega in družbenega okolja, ki vpliva na njihove podjetniške namere in nato na podjetniške odločitve in jih sooblikuje, v okviru raziskave GEM proučujemo tudi zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu. 

V tabeli 1 v prilogi P3 so za vse sodelujoče države GEM v letu 2020 prikazani kazalniki, ki se nanašajo na zgoraj opredeljene vidike samozaznavanja podjetniške zmogljivosti ljudi in zaznavanja družbenih vrednot o podjetništvu.
3.1 Samozaznavanje in dojemanje podjetništva z vidika posameznika

V tabeli 3.1 prikazujemo nekatere vidike samozaznavanja in dojemanja podjetništva v Sloveniji v letu 2020 primerjalno z izbranimi skupinami držav, ki sodelujejo v GEM.

*Tabela 3.1: Elementi podjetniške zmogljivosti, GEM Slovenija 2020, APS*

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Slovenija</th>
<th>GEM</th>
<th>Visokodohodkovna gospodarstva</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Podjetniška zmogljivost – samozaznavanje in dojemanje podjetništva z vidika posameznika</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zaznavanje poslovnih priložnosti</td>
<td>42,03 %</td>
<td>50,51 %</td>
<td>46,67 %</td>
<td>39,52 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaznana enostavnost ustanovitve lastnega podjetja</td>
<td>62,03 %</td>
<td>54,20 %</td>
<td>55,46 %</td>
<td>53,76 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaznano znanje, izkušnje in spodobnosti za podjetništvo</td>
<td>59,40 %</td>
<td>61,02 %</td>
<td>57,57 %</td>
<td>52,64 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaznavanje strahu pred neuspehom med tistimi, ki zaznavajo poslovne priložnosti</td>
<td>43,83 %</td>
<td>41,04 %</td>
<td>43,24 %</td>
<td>42,13 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Podjetniške namere med tistimi, ki niso vključeni v podjetniško aktivnost</td>
<td>11,95 %</td>
<td>27,30 %</td>
<td>20,66 %</td>
<td>10,65 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Slika 3.1. Elementi podjetniške zmogljivosti, Slovenija in povprečje evropskih držav*

V Sloveniji je v letu 2020 nekaj manj odstotkov ljudi kot v predhodnem letu zaznavalo obetavne poslovne priložnosti v svojem okolju 42,03 %, kar je dobrih 5 % manj kot leto poprej. Še vedno pa to pomeni, da se je zaznavanje poslovnih priložnosti v zadnjih petih letih v Sloveniji v povprečju podvojilo (20,5 % v letu 2015). Kot prikazujemo na sliki 3.2, se Slovenija na lestvici 18 sodelujočih
evropskih držav v raziskavi GEM po tem kazalniku v letu 2020 uvršča na sredino in nad letošnje evropsko povprečje, ki znaša 39,52 %. Čeprav skupina sodelujočih evropskih držav ni povsem enaka kot v predhodnem letu, pa ugotavljamo, da se je evropsko povprečje zmanjšalo za dobih 10 odstotnih točk (povprečje evropskih držav v 2019 je bilo 50,17 %).

Slika 3.2: Zaznavanje poslovnih priložnosti (v evropskih državah GEM)

V evropskem kontekstu je določen vidik podjetniškega ekosistema mogoče oceniti tudi preko zaznav ljudi o tem, kako enostavno je ustanoviti podjetje. Kot ugotavlja raziskava GEM (Bosma et al., 2020), obstaja povezava med dojemanjem priložnosti in zaznano enostavnostjo ustanovitve podjetja. To lahko potrdimo tudi za evropske države, saj za leto 2020 za evropske države velja visoka stopnja pozitivne povezanosti med obema značilnostma (korelacijski koeficient znaša 0,584, p < 0,01). Povezanost med obema značilnostma prikazujemo na sliki 3.3. Koordinatni sistem je razdeljen na štiri dele glede na vrednost mediane (mediana za odstotek ljudi, ki zaznavajo poslovne priložnosti, je 40,91 %, mediana za odstotek ljudi, ki menijo, da je enostavno ustanoviti podjetje, pa 55,54 %). Slovenija se uvršča v zgornjo polovico držav po obeh značilnostih – v Sloveniji velja, da manj kot polovica prebivalstva v svojem okolju zaznava dobre poslovne priložnosti za ustanovitev podjetja (42,03 %) in več kot polovica (62,03 %) jih meni, da je enostavno ustanoviti svoje podjetje. Najvišje stopnje pri zaznavanju enostavnosti pri ustanovitvi podjetja in hkrati najvišje stopnje zaznavanja poslovnih priložnosti so na Švedskem, v Italiji, na Norveškem in na Nizozemskem, najnižje pa v Španiji. V nekaterih državah ljudje sicer v večji meri zaznajajo enostavnost ustanovitve podjetja kot v Sloveniji, zaznavanje poslovnih priložnosti pa je kljub temu majhno, na primer v Veliki Britaniji. Na drugi strani pa je razpoznavanje poslovnih priložnosti v nekaterih okoljih veliko, čeprav je zaznana enostavnost ustanovitve novega podjema relativno majhna, na primer na Slovaškem ali na Hrvaškem, kar pomeni, da je poslovnih priložnosti v okolju sicer veliko, pri njihovem udejanjanju pa je relativno veliko ovir, ki jih mora posameznik, ki se podaja v podjetništvo, premagati. Pri tem ne gre samo za ovire, ki izhajajo iz družbenega konteksta in podjetniškega ekosistema, ampak v enaki meri tudi za ovire, ki izhajajo iz samega posameznika.
Slika 3.3: Zaznavanje poslovnih priložnosti in zaznana enostavnost ustanoviti podjetje (v evropskih državah GEM)

Dovzetnost za zaznavanje priložnosti v okolju in njihovo identificiranje kot obetavnih za podjetniško aktivnost sta lahko odvisna od posameznikovega samozaznavanja lastnih podjetniških kompetenc, ki so seveda povezane tudi z njegovimi prepričanji o tem, kakšne kompetence podjetnik potrebuje. Takšen razmislek je zagotovo povezan s tem, ali posameznik meni, da ima potrebno znanje, izkušnje in sposobnosti za podjetništvo. Na slik 3.4 prikazujemo delež odraslega prebivalstva, ki meni, da ima potrebno znanje, izkušnje in sposobnosti za podjetništvo, po tej značilnosti pa se je prebivalstvo Slovenije v evropskem merilu vedno uvrščalo visoko. Tako je bilo tudi v letu 2020, ko ocenjujemo, da je ta odstotek enak 59,40 %, kar je nekoliko več kot leta poprej in je tudi nad povprečjem evropskih držav, ki je v letu 2020 znašalo 52,64 %. Na najvišja mesta na lestvici so se med evropskimi državami povzpele Hrvaška, Italija in Poljska, vse tri z več kot 60 % prebivalstva, ki meni, da poseduje te podjetniške zmogljivosti. Slovenija se na evropski lestvici tako umašča na četrto mesto.
Raziskave kažejo, da so namere vključevanja v podjetništvo močno negativno povezane z zaznanim strahom pred neuspehom (Vodă et al., 2020), rezultati pa tudi kažejo, da je strah pred neuspehom v povprečju manjši v okoljih z družinsko tradicijo podjetništva in tam, kjer je razvito podjetniško mreženje. V okoljih, kjer je strah pred neuspehom močno izražen, lahko hromi tako samo zaznavanje kot tudi izkoriščanje poslovnih priložnosti. Zavedamo se, da je strah pred neuspehom sicer sestavni del podjetniške izkušnje (Cacciotti et al., 2020), vendar pa je njegov vpliv v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti lahko pomembnejši kot takrat, ko obstaja kot sestavni del podjetniške prakse.

Na sliki 3.5 lahko vidimo, da je razkorak med razpoznavanjem poslovnih priložnosti in strahom pred neuspehom v nekaterih državah velik, največji v Španiji, kjer je delež prebivalstva, ki zaznava poslovne priložnosti, najmanjši med sodelujočimi evropskimi državami, hkrati pa je strah pred neuspehom med ljudmi močno zasidran. V Sloveniji je sicer razlika med obema deležema relativno majhna, a vendar je strah pred neuspehom prisoten v večji meri (48,22 % ljudi) kot zaznavanje obetavnih poslovnih priložnosti (42,03 %). Med evropskimi državami je sicer le pet takšnih, v katerih delež prebivalstva, ki zaznava poslovne priložnosti, presega delež tistih, ki jih strah pred neuspehom odvrača od ustanovitve lastnega podjetja, to so Švedska, Italija, Norveška, Nizozemska in Poljska.
Raziskovanje podjetniških namer se povezuje s področjem socialne psihologije, ki podjetniške namere analizira v povezavi s prihodnjim podjetniškim vedenjem. Tovrstne raziskave temeljijo na Ajzenovi teoriji načrtovanega vedenja, v njih pa proučujejo tudi raznovrstne zunanjé dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje podjetniških namer in prihodnje podjetniško vedenje (Gieure et al., 2020). Raziskave kažejo, da so oblikovane podjetniške namere predhodnik dejanske odločitve posameznika, da se vključi v podjetniško aktivnost (Ramawati et al., 2020), kljub temu da mnoge podjetniške namere ostanejo neuresničene.

Da ima pandemija vsaj majhen vpliv na podjetniške namere ljudi, pa misli v povprečju 59,1 % odraslega prebivalstva v Evropi (netehano povprečje), v Sloveniji pa nekaj več kot 50 % (slika 3.7). V obeh primerih je na vrhu lestvice Rusija, kjer celo več kot 90 % prebivalstva v povprečju meni, da ima pandemija vsaj majhen vpliv na podjetniške namere, več kot 70 % pa, da je ta vpliv velik. V obeh primerih Rusiji na lestvici sledijo Latvija, Velika Britanija in Luksemburg. Najmanjši zaznani vpliv pandemije izražajo na Norveškem.

V okviru raziskave GEM pridobimo tudi informacijo o tem, kolikšen delež ljudi, ki se sicer še ne ukvarjajo s podjetništvom, poroča o podjetniških namerah. V Sloveniji namerava slabih 12 % ljudi, ki še niso vključeni v nobeno obliko podjetniške aktivnosti, stopiti na podjetniško pot v naslednjih
treh letih. To uvršča Slovenijo malo nad evropsko povprečje, ki znaša 10,65 %, na 6. mesto, kot prikazujemo na sliki 3.8. Na samem vrhu so sicer Hrvaška (24,27 %), Ciper (20,5 %) in Latvija (17,2 %). Na drugem koncu evropske lestvice, med gospodarstvi, kjer je delež prebivalstva z izraženimi podjetniškimi namerami najmanjši, najdemo Italijo (4,51 %), Avstrijo (4,05 %) in Poljsko (4,74 %). Za posamezne države so značilni nasprotujoči si vzorci: medtem ko so Italija, Norveška in tudi Poljska na repu evropske lestvice glede na podjetniške namere, pa prebivalstvo v teh državah izkazuje zelo visoko stopnjo zaznavanja podjetniških priložnosti in tudi zaznane enostavnosti ustanovitve podjetja (slika 3.3), kar kaže na to, da so dejavniki, ki vodijo do izoblikovanih podjetniških namer, raznoliki in večplastični in jih je mogoče iskati tudi v širšem kulturnem in družbenem okolju, ki ga opisujemo v naslednji točki.

Slika 3.8: Podjetniške namere med tistimi, ki niso vključeni v nobeno podjetniško aktivnost (v evropskih državah GEM)

Zaključimo lahko, da je Slovenija po večini elementov podjetniške zmogljivosti povprečna evropska država (večinoma se uvršča nekoliko nad povprečje sodelujočih evropskih držav). Videti dobre priložnosti je ključni prvi korak na podjetniški poti, ki vpliva na podjetniške namere in na kasneješo vključitev v podjetništvo. Delež ljudi, ki vidijo poslovne priložnosti v svojem okolju, se je v Sloveniji v zadnjih petih letih podvojil, kar zagotovo kaže na krepitve podjetniških zmogljivosti prebivalstva. Res pa je tudi, da se naša država uvršča nad evropsko povprečje tudi glede na razširjeni strah pred podjetniškim neuspehom, vendar pa tudi precej nad evropsko povprečje glede na samoazaznane podjetniške kompetence pri ljudeh. Samozavest in zaupanje v sposobnost za uspeh sta zagotovo pozitivna pokazatelja pripravljenosti stopiti na podjetniško pot.

3.2 Zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu

V okviru APS proučujemo tudi to, kako ljudje zaznavajo spoštovanje in zaželenost podjetniškega poklica v družbi, pa tudi medijsko podporo podjetništvu. Nastajanje in spreminjanje kulturne in družbene podpore podjetništvu je dolgotrajen proces, v katerem sodeluje veliko različnih deležnikov. Vladni programi in inštitucije z oblikovanjem ukrepov ekonomske politike, ki prispevajo
h kreiranju v rast usmerjene podjetniške aktivnosti, pozitivno pripomorejo k ugledu podjetništva v družbi, kar zopet prispeva k oblikovanju pozitivnih družbenih vrednot o podjetništву ter vpliva na razvoj podjetniškega potenciala v družbi (Bosma et al., 2020). Raziskave potrjujejo, da so z nastankom in uspešnostjo različnih oblik podjetniške aktivnosti povezane kulturne in družbene norme oziroma zaznavanje tega, kakšne so prevladujoče kulturne in družbene norme (Huđek et al., 2021).

V tabeli 3.2 prikazujemo primerjavo Slovenije z izbranimi skupinami držav glede na zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu. V primerjavi z evropskim povprečjem izkazuje odraslo prebivalstvo v Sloveniji veliko zaznano družbeno podporo podjetništvu.

Tabela 3.2: Elementi zaznavanja družbenih vrednot o podjetništvu v družbi, GEM Slovenija 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu</th>
<th>Slovenija</th>
<th>GEM Visokodohodkovna gospodarstva</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Podjetništvo kot karierna pot</td>
<td>68,67 %</td>
<td>68,50 %</td>
<td>64,56 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Spoštovanje uspešnih podjetnikov v družbi</td>
<td>85,06 %</td>
<td>76,73 %</td>
<td>73,26 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Medijska podpora podjetništvu</td>
<td>81,30 %</td>
<td>69,14 %</td>
<td>67,48 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tako kot v letu 2019 je tudi v letu 2020 veljalo, da je v povprečju v evropskih državah skoraj 70 % odraslega prebivalstva verjelo, da so uspešni podjetniki v družbi dobro sprejeti, da so spoštovani in uživajo velik ugled. Hkrati pa jih je v povprečju za skoraj 10 odstotnih točk manj menilo, da je podjetništvo ustrezna oziroma zaželena poklicna pot. V povprečju je nekaj več kot 60 % odraslih prebivalcev tudi menilo, da je uspešno podjetništvo deležno znatne medijske pozornosti. Slovenija se, podobno kot v preteklih letih, po vseh elementih uvršča visoko nad evropsko povprečje.

Slika 3.9: Zaznavanje družbenih vrednot o podjetništvu

Zaznavanje podjetništva kot privlačne karierni izbire

**NAJBOLJ POZITIVNE ZAZNAVE:**
- spoštovanje podjetnikov: Saudova Arabija 95,11 %
- podjetništvo kot karierna pot: Guatemala 94,26 %
- medijska podpora: Saudova Arabija 92,93 %

**NAJBOLJ NEGATIVNE ZAZNAVE:**
- spoštovanje podjetnikov: Hrvaška 53,47 %
- podjetništvo kot karierna pot: Avstrija 44,52 %
- medijska podpora: Poljska 41,02 %

V evropskem merilu najmanj pozitivne zaznave o naklonjenosti vrednot kulturnega in družbenega okolja podjetništvu izkazujejo ljudje v Avstriji, kjer jih manj kot polovica (44,52 %) meni, da je podjetništvo zaželena karierna pot, na Hrvaškem, kjer jih 53,47 % meni, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani, in na Poljskem, kjer samo 41,02 % ljudi meni, da je v družbi prisotna medijska...
podpora uspešnim podjetniškim zgodbam (hkrati se Hrvaška in Poljska uvrščata visoko nad evropsko povprečje po deležu ljudi, ki visoko ocenjujejo svoje podjetniške kompetence). Zagotovo so podjetniški ekosistemi v narodnih gospodarstvih različni, pa tudi udeležba ustaljenih velikih podjetij v ustvarjanju BDP na prebivalca je različna, na zaznave ljudi o samostojni podjetniški poti pa lahko vpliva tudi stopnja razvitosti notranjega podjetništva.

Kot prikazujemo na sliki 3.10, je v Sloveniji ponovno poraslo delež ljudi, ki menijo, da je podjetništvo dobra izbira kariere – na 68,67 % (63,5 % v letu 2019). V evropskem merilu se pet držav (med njimi Slovenija) uvršča nad evropsko povprečje, z najvišjim deležem ljudi na Cipru (76,65 %), v Rusiji (75,30 %) in v Veliki Britaniji (69,63 %). Kot je že bilo omenjeno, so na repu lestvice Avstrija ter Švica in Slovaška, kjer manj kot polovica ljudi meni, da je podjetništvo zaželena izbira kariere.

Slika 3.10: Odstotek ljudi, ki menijo, da je podjetništvo primerna izbira karierne poti (v evropskih državah GEM)

Zaznave o zaželenosti podjetniške karierne poti v posamezni državi so lahko povezane z zaznano težavnostjo oziroma zahtevnostjo podjetniškega poklica, kar se lahko odraža tudi v zaznavah o tem, kako družba spoštuje uspešne podjetnike. Kot prikazujemo na sliki 3.11, se Slovenija po tem kazalniku uvršča v vrh evropskih držav, saj 85,06 % ljudi meni, da so uspešni podjetniki v slovenski družbi spoštovani, kar pomeni, da slovenska družba spoštuje in priznava zahtevnost podjetniškega poklica in ga nagrajuje z visoko stopnjo družbenega spoštovanja. Na lestvici sledita Nemčija z 81,82 % in Avstrija z 79,76 %. Na drugi strani lestvice najdemo Hrvaško (53,47 %), Poljsko (60,14 %) in Španijo (61,14 %).
V Sloveniji je bila tudi v letu 2020 zaznana velika podpora podjetništvu v medijih. Potem ko je v letu 2019 v povprečju 82,51 % ljudi menilo, da je v medijih v Sloveniji pogosto mogoče zaslediti zgodbe o uspešnih novih podjetnikih, je bil v letu 2020 ta odstotek 81,30 %. Tako je Slovenija tudi v letu 2020 na spodnji strani lestvice, z najnižjo zaznano medijsko podporo podjetništvu, so Poljska (41,02 %), Španija (50,21 %) in Nemčija (53,66 %). Zaznano medijsko podporo podjetništvu v evropskih državah GEM prikazujemo na sliki 3.12.
Ena izmed raziskav na temelju podatkov GEM je pokazala, da mediji vplivajo na družbo na veliko različnih načinov, medijska podpora pa je eden od pomembnih podpornih mehanizmov pri spreminjanju kulturnih in družbenih norm v smeri sprejemanja in podpore podjetništvu v družbi (Bosma et al., 2020). Tudi druge raziskave na tem področju potrjujejo, da je interakcija med kulturnimi in družbenimi normami ter ravnijo podjetništva zapletena in večplastna. Zagotovo ima pri tem pomembno vlogo stopnja gospodarskega razvoja, ki sooblikuje vpliv kulturnih in družbenih norm na podjetništvo. Tako na primer vemo, da je v povprečju pozitivna podjetniška kultura v družbi v večji meri prisotna v državah z visokim dohodkom kot v državah z nizkim dohodkom, različni družbeni in kulturni vzorci pa v državah z visokim dohodkom vplivajo na raven podjetništva drugače kot v državah z nizkim dohodkom (Achim et al., 2021). To raznolikost potrjujejo tudi rezultati letosnje raziskave GEM, ki kažejo na raven podjetniških zmogljivosti in nekaterih vidikov učinkovitosti podjetniškega ekosistema v družbi.
Podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva

Ključne ugotovitve

• V letu 2020 smo v Sloveniji zaznali upad celotne zgodnje podjetniške aktivnosti (indeks TEA), saj je s 7,8 % v letu 2019 upadla na 6 %. Podoben upad je zaznati tudi v evropskih državah, na globalni ravni pa je zgodnja podjetniška aktivnost narasla.

• V vseh fazah celotnega podjetniškega procesa je bil v letu 2020 delež tistih, ki so bili vključeni v podjetniško aktivnost, manjši v primerjavi z letom prej, kar bi lahko pripisali spremenjenim pogojem v poslovnem okolju v zadnjem letu.

• Kot največkrat naveden motiv za podjetništvo so podjetniki v Sloveniji navedli preživetje, saj so primerne zaposlitve redke (72,2 %). Temu sledijo želje podjetnikov po ustvarjanju sprememb v svetu (44,6 %) in ustvarjanje premoženja (39,7 %), šele na zadnjem mestu je nadaljevanje družinskega posla ali tradicije (21,6 %).

• V Sloveniji je v času krize zaradi covida-19 32 % zgodnjih podjetnikov zaznalo nove poslovne priložnosti, kar je toliko kot v povprečju v evropskih državah. Najmanj slovenskih nastajajočih podjetnikov med evropskimi državami pa je v tem času tudi zaznalo težave pri razvoju podjetja in prehodu med nove podjetnike.

• Delež podjetnikov, ki so izstopili iz podjetniškega procesa, je v Sloveniji majhen v primerjavi z deležem v evropskih državah. Med razlogi prevladujejo prodaja, izkoriščanje druge priložnosti, upokojitev ali drugi osebni razlogi (65,2 %), sledijo finančni razlogi (13,4 %), davčne in vladne politike ali birokracija (9,3 %). Krizo zaradi covida-19 je kot razlog za izstop navedlo 12,1 % podjetnikov, kar je bistveno manj kot v evropskih državah (20,1 %).
4.1 Faze in učinkovitost podjetniškega procesa

Novoustanovljena podjetja imajo ključno vlogo v gospodarstvih, toda kriza zaradi covida-19 zmanjšuje njihovo ustanavljanje, ogroža njihovo preživetje in omejuje njihovo rast. V zadnjih mesecih se ustanavlja vse manj novih podjetij, znanjevanje števila novih podjetij pa ima pomembne posledice za gospodarske rezultate, zlasti zaposlovanje (OECD, 2020). Oblikovalci politike se spoprijemajo s kratkoročnimi izzivi, kako podpirati kratkoročno likvidnost podjetij in razpoložljivost finančnih sredstev, hkrati pa tudi pomembno spodbujati sposobnost startup podjetij, da izkoristijo nove poslovne priložnosti. Politike, ki zmanjšujejo podjetniške ovire ter spodbujajo novoustanovljena podjetja in podjetniški potencial, bi lahko pripomogle k hitrejšemu okrevanju in dolgoročnemu ohranjanju stopnje zaposlenosti.

Podjetniški proces je vznemirljiv, a tvegan tudi v okolju, ki je stabilno in predvidljivo. Zadnje leto se v poslovnem okolju pojavljajo izrazito hitre in nepredvidljive spremembe in veliko ljudi se na takšne situacije odziva z izogibanjem tveganju. Kriza zaradi covida-19 je veliki večini podjetnikov porušila načrne, spremenila prednostne naloge in obstoječe mreže in načine dela, vendar zagosnka podjetja še naprej igrajo ključno vlogo v gospodarstvih. Nekatera inovativna mlada podjetja so se hitro in prilagodljivo odzvala na pandemijo in so ključnega pomena pri prehodu na digitalne oblike dela, izobraževanje in druge storitve, hkrati pa so ponudila inovacije pri obstoječih izdelkih in storitvah. OECD v aktualni analizi krize zaradi covida-19 (OECD, 2020) analizira izzive, s katerimi se soočajo novoustanovljena podjetja, in priložnosti, ki se lahko pojavijo v tem času. Ugotavljajo, da kriza zmanjšuje ustanavljanje novih podjetij, izziva njihovo preživetje in omejuje njihovo rast. Manjkajoča generacija novih podjetij bo imela pomembna posledice za gospodarske rezultate, zlasti zaposlovanje, ki jih je mogoče omiliti s podporo obstoječim novoustanovljenim podjetjem in pri ustanavljanju novih podjetij. Oblikovalci politike se morajo spoprijeti s kratkoročnimi izzivi, hkrati pa morajo tudi spodbujati sposobnost zagosnih podjetij, da izkoristijo nove poslovne priložnosti, zmanjšati ovire za podjetništvoto, zagotoviti prave spodbude in povečati podjetniški potencial.


Posameznikov, ki prepoznavajo poslovne priložnosti, sprejemajo tveganje in menijo, da imajo dovolj znanja in podjetniških sposobnosti, da uresničijo podjetniški podjem (potencialnih podjetnikov), je bilo v Sloveniji v letu 2020 13,3 % (16,6 % v 2019). Ti posamezniki dejansko še niso začeli z aktivnostmi ustanavljanja podjema. Sem spadajo šele nastajajoči podjetniki. Teh je bilo v letu 2020 3,1 % (4,4 % v 2019), vključeni pa so v nastajanje podjetja, ki je mlajši kot tri mesece. Novih podjetnikov v naslednji fazi je bilo 3,0 % (3,6 % v 2019), to pa so podjetniki,
ki imajo podjetje in izplačujejo plače več kot tri mesece, vendar ne več kot tri leta in pol. Celotno zgodnjo podjetniško aktivnost, ki jo merimo z indeksem TEA (ang. total early-stage entrepreneurial activity), skupaj sestavljajo nastajajoči in novi podjetniki, ki jih je bilo v letu 2020 6,0 % (7,8 % v 2019). Nekaj podjetnikov je takih, ki hkrati razvijajo tako nastajajoče kot nove podjeme, zato se indeks TEA nekoliko razlikuje od seštevka nastajajočih in novih podjetnikov. Ustaljeni podjetniki v naslednji fazi so posamezniki, ki imajo podjetje, staro več kot tri leta in pol. V letu 2020 jih je bilo v Sloveniji 7,0 % (8,5 % v 2019). Njihov posel je bolj stabilen, z razvitimi proizvodi in razmeroma stalnimi odjemalci. V podjetniškem procesu v zadnjo fazo sodijo podjetniki, ki so v zadnjih 12 mesecih izstopili iz podjetništva. V letu 2020 jih je bilo v Sloveniji 1,6 % (1,9 % v 2019).

Analiza podatkov v celotnem podjetniškem procesu tako kaže, da je podjetniška aktivnost v primerjavi s preteklim letom upadla. Če upoštevamo, da se podjetniški proces zmeraj odvija v danem okolju in je odvisen od razmer v njem, potem je upad aktivnosti pričakovan. Kriza zaradi covid-19 je namreč močno spremenila dejavnosti v velikem delu gospodarstva, ki posameznikov zagotovo ne spodbuja in motivira za podjetniško pot. Ker že od pomladi 2020 v Sloveniji traja epidemija, ki je povzročila omejevanje dejavnosti v velikem delu gospodarstva na eni strani in zmanjševanje potrošnje na drugi, je razumljivo, da se to odraža tudi v zmanjšanem zaznavanju poslovnih priložnosti in odločanju za začetek podjetništva. Ob tem se ukrepi, ki so namenjeni zmanjševanju negativnih učinkov krize na gospodarstvo, osredotočajo predvsem na ustaljena podjetja. Za nove podjetnike pa ostajajo na voljo podobni ukrepi za spodbujanje startup podjetij kot že pred covidom-19. Osredotočenost na pomoč obstoječim podjetjem je najverjetneje tudi razlog, da je v zadnjem letu s podjetništvom prenehalo manj podjetnikov.

Proučevanje podjetniške aktivnosti kot procesa pomeni, da je dinamika med posameznimi fazami zmeraj prisotna, kar lahko prikažemo s tako imenovanim podjetniškim vodom (ang. entrepreneurial pipeline), ki je za leti 2019 in 2020 v Sloveniji prikazan na sliki 4.2.
Tako lahko nazorneje in v širšem kontekstu kot z opisom podjetniškega procesa prikažemo celoten spekter podjetniških aktivnosti, v katere so zajeti posamezniki, ki so vključeni v posamezne faze podjetniškega procesa. Posamezniki v predhodni fazi so namreč vir tistih, ki potencialno preidejo v naslednjo fazo v procesu podjetniškega voda:

- **Družbena sprejetost podjetništva** vključuje najširši kontekst in prikazuje delež posameznikov, ki izkazujejo namere za podjetništvo, zaznavajo poslovne priložnosti in odločitve o podjetniški karieri. Mera družbene sprejetosti podjetništva predstavlja aritmetično sredino treh elementov, in sicer 1) posameznikov, ki dojemajo podjetništvo kot družbeno zaželeno poklicno izbiro, 2) posameznikov, ki menijo, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani in imajo visok družbeni status, in 3) posameznikov, ki zaznavajo, da je v medijih mogoče pogosto zaslediti zgodbe o uspešnih podjetnikih. Pozitiven odnos do podjetništva je v letu 2020 izražalo 78,3 % prebivalcev v Sloveniji, kar je nekoliko več kot leto poprej (76,7 %).

- **Samozaupanje v podjetniške zmogljivosti** predstavlja osebna prepričanja posameznikov o zmožnostih za podjetništvo, pomeni pa delež posameznikov, ki 1) menijo, da imajo potrebne sposobnosti, znanje in izkušnje za podjetništvo, 2) zaznavajo poslovne priložnosti v okolju in 3) jih strah pred neuspehom ne bi odvrnil od podjetniške poti. Ljudje tudi vse bolj izražajo prepričanja v podjetniške sposobnosti in takih je bilo v letu 2020 48,7 %.


Proučevanje podjetniškega procesa v Sloveniji z vidika međunarodnih primerjav omogoča tabela 4.1, v kateri je prikazana podjetniška aktivnost v posameznih fazah in po posameznih skupinah držav. Šele postavitev podjetniškega procesa v međunarodni kontekst poda dejansko primerjavo na globalni ravni.
Z vidika mednarodne primerjave ugotavljamo, da Slovenija za primerjanimi skupinami držav (visokodohodkovne države, evropske države in vse države GEM) zaostaja v celotni podjetniški aktivnosti tako med nastajajočimi kot med novimi podjetniki. Te razlike so največje v primerjavi z vsemi državami GEM, zmanjšujejo pa se pri primerjavi z evropskimi oziroma visokodohodkovnimi državami, vendar so zaostanki še zmeraj veliki. Primerljive rezultate z drugimi skupinami držav izkazujemo pri ustaljenih podjetnikih, precej boljše rezultate pa pri primerjavi prenehanja poslovanja, iz česar lahko sklepamo, da so podporne politike za podjetništvo potrebne predvsem v začetnih fazah procesa.

4.2 Zgodnja podjetniška aktivnost

Celotno zgodnjo podjetniško aktivnost v okviru raziskave GEM proučujemo v najširšem smislu. Sestavljajo jo posamezniki, ki so začeli ustanavljati podjetje, vendar podjetje plač ne izplačuje več kot tri leta in pol. Celotna zgodnja podjetniška aktivnost predstavlja eno izmed osrednjih mer raziskave GEM, merimo jo z indeksom TEA, ki ga sestavljajo nastajajoči in novi podjetniki. Začetne aktivnosti nastajajočih podjetnikov so velikokrat odvisne od okolja, v katerem tak posameznik deluje, od njegove motivačije in podpore ter tudi od širših okvirnih pogojev za podjetništvo v neki državi (na primer Lombardi et al., 2020; Caputo et al., 2020).

Nastajajoče podjetnike opredeljujemo kot posameznike, ki so začeli ustanavljati podjetje, vendar to podjetje plač ne izplačuje več kot tri mesece. V Sloveniji jih je bilo v preteklem letu 3,08 %, kar je več kot odstotno točko manj kot leta 2019 (4,37 %). Podobno velja tudi za nove podjetnike, ki predstavljajo naslednjo fazo, gre pa za posameznike, ki izplačujejo plače več kot tri mesece in manj kot tri leta in pol. V Sloveniji jih je bilo v preteklem letu 2,96 %, leto poprej pa 3,6 %. Ponovno nam boljše informacije ponuja primerjava z drugimi državami. Medtem ko v evropskih državah zaznavamo upad tako nastajajočih kot novih podjetnikov v letu 2020 glede na leto 2019, pa se na globalni ravni kaže povečanje deleža obojih. Spremembe so lahko posledica spremenjenih pogojev za podjetništvo v neki državi (na primer Lombardi et al., 2020; Caputo et al., 2020). Nastajajoče podjetnike opredeljujemo kot posameznike, ki so začeli ustanavljati podjetje, vendar to podjetje plač ne izplačuje več kot tri mesece. V Sloveniji jih je bilo v preteklem letu 3,08 %, leto poprej pa 3,6 %. Ponovno nam boljše informacije ponuja primerjava z drugimi državami. Medtem ko v evropskih državah zaznavamo upad tako nastajajočih kot novih podjetnikov v letu 2020 glede na leto 2019, pa se na globalni ravni kaže povečanje deleža obojih. Spremembe so lahko posledica spremenjenih pogojev za podjetništvo v zadnjem letu zaradi covida-19. V evropskih državah namreč v teh fazah zaznavamo upad podjetniške aktivnosti, v manj razvitih in revnejših državah pa zaznavamo porast. Pojav je večplasten in ima več razlogov. Na eni strani je v manj razvitih državah več podjetništva iz nujne, manj socialne varnosti, ko ljudje nimajo drugih možnosti za zaposlitev. V razvitejših državah je možnosti za zaposlitev več, hkrati pa so hitre spremembe v okolju v zadnjem letu posameznike v teh državah odvračale od podjetništva zaradi tveganja. Ti rezultati se odražajo tudi v rezultatih celotne podjetniške aktivnosti, ki je za evropske države v letu 2020 prikazana na sliki 4.3. V povprečju je indeks TEA v evropskih državah znašal 8,1 %. Med njimi dosegajo najvišje stopnje zgodnje podjetniške aktivnosti Latvija (15,6 %), Slovaška (13,9 %) in Hrvaška (12,7 %), najnižje pa Italija (1,9 %), Poljska (3,1 %) in Nemčija (4,8 %).
Razlike med posameznimi evropskimi državami so zelo velike, glede na leto 2019 so se absolutne razlike med državama z najvišjo in najnižjo stopnjo celo povečale (Italija 2,8 % in Latvija 15,4 % v letu 2019).

V Sloveniji je sicer glede na leto 2019 indeks TEA upadel s 7,8 % na 6,0 %, vendar smo v evropskem merilu šele na 14. mestu med 18 državami. Torej šele relativna primerjava pokaže, da smo se glede na indeks TEA uvrstili v zadnjo tretjino evropskih držav.

**Slika 4.3: Celotna zgodnja podjetniška aktivnost (v evropskih držovah GEM)**

Sliko 4.3 pokazuje razlike med tekmovanji za podjetništvo v različnih evropskih državah. Vodila so se na začetku 2020 leta, vendar se verjetno val ko je prisestevalo številna podjetja zaradi posledic krize zaradi covida-19.

Spremembe indeksa TEA v zadnjih 10 letih v Sloveniji kažejo na izrazita nihanja (**slika 4.4**). Če smo v letu 2011 dosegli najnižji TEA, le 3,7 %, pa smo po ponovnem porastu zgodnje podjetniške aktivnosti leta 2019 (7,8 %) v letu 2020 zaznali upad (6,0 %). To je najverjetneje posledica krize zaradi covida-19, ki se je začela v začetku leta 2020. Kljub temu, da podporno okolje za podjetništvo (med njimi so ključni Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad) z ukrepi spodbujanja mladih, zagonskih in inovativnih podjetij s kombinacijo finančnih in nefinančnih podpor (SPS, 2021) podpira del inovativnih podjetij, pa velik del podjetij, ki ne spadajo v to skupino, ni deležen posebnih spodbud. Ta podjetja so bila izpostavljena spremenjenim razmeram na trgu, ki v zadnjem letu za ustanavljanje novih podjetij niso bile preveč spodbudne.
Primerjava celotne zgodnje podjetniške aktivnosti povprečno v državah GEM, v evropskih državah in v Sloveniji (slika 4.5) pokaže, da se v razvitejših državah manj posameznikov odloči za podjetništvo. V teh državah je namreč na voljo dovolj drugih oblik pridobivanja dohodka, kot je na primer zaposlovanje v večjih podjetjih, ki nadomešča podjetniško aktivnost. V manj razvitih državah ali državah z nižjimi dohodki je na voljo manj zaposlitev, zato so se posamezniki primorani podati v podjetništvo, četudi to ni njihova prva motivacija ali izbira. V vseh državah GEM je 2,4-krat več zgodnje podjetniške aktivnosti kot v Sloveniji, v evropskih državah pa 1,3-krat več.

Slika 4.5: Indeks TEA v izbranih skupinah držav

V podjetniškem procesu pri prehodu v naslednje faze delež vključenosti v podjetniško aktivnost praviloma upada. Ta upad je še posebej smotran pri proučevanju začetnih fazah procesa. V tabeli 4.2 je prikazano razmerje med nastajajočimi in novimi podjetniki v Sloveniji; to razmerje merimo z indeksom smrtnosti. Takšno imenovanje si je prislužil, ker predstavlja razmerje med deležem posameznikov, ki so začeli s podjetniškimi aktivnostmi, vendar so jih že takoj začetku, v fazah nastajanja, tudi opustili, in novimi podjetniki. Podjetniki, ki so povsem na začetku razvoja svojih poslovnih idej in jih želijo spremeniti v donosen posel, potrebujejo posebno podporo okolja, saj so v teh fazah najranljivejši in jih zato idejo veliko tudi opusti. Običajno je delež nastajajočih podjetnikov večji od deleža novih, saj del podjetnikov ne realizira svojih podjemov in jih posledično ne pripelje v naslednjo fazo. Prav to nakazuje razmerje med nastajajočimi in novimi podjetniki, ki je
za Slovenijo v letu 2020 zelo dobro, saj znaša 1,04, kar pomeni, da od 104 nastajajočih podjetnikov razvoj podjema opustijo samo 4 podjetniki (leta 2016 je bilo razmerje celo 1,64).

**Tabela 4.2: Razmerje med nastajajočimi in novimi podjetniki ter indeks smrtnosti v Sloveniji v letih od 2011 do 2020, GEM Slovenija 2020, APS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leto</th>
<th>Nastajajoči podjetniki</th>
<th>Novi podjetniki</th>
<th>Indeks smrtnosti</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2011</td>
<td>1,91</td>
<td>1,75</td>
<td>1,09</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>2,95</td>
<td>2,53</td>
<td>1,17</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>3,58</td>
<td>2,87</td>
<td>1,25</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>3,78</td>
<td>2,66</td>
<td>1,42</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>3,22</td>
<td>2,79</td>
<td>1,15</td>
</tr>
<tr>
<td>2016</td>
<td>5,06</td>
<td>3,08</td>
<td>1,64</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>4,02</td>
<td>2,96</td>
<td>1,36</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>2,84</td>
<td>3,64</td>
<td>0,78</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>4,37</td>
<td>3,55</td>
<td>1,23</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>3,08</td>
<td>2,96</td>
<td>1,04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ta majhen upad pri prehodu iz faze nastajajočih v fazo novih podjetnikov je mogoče dopolniti tudi z ugotovitvami, da so se nastajajoči podjetniki v Sloveniji v najmanjšem deležu med evropskimi državami strinjali, da je kriza zaradi covida-19 vplivala na zamude pri nadaljnjem razvijanju podjetja in prehodu med nove podjetnike. Čeprav se je kar 45 % vprašanih s tem povsem ali delno strinjalo, pa je povprečje v Evropi bistveno višje in znaša 61 % (slika 4.6). Sklepamo lahko, da so k velikemu prehodu prispevali tudi ukrepi podpornega okolja, namenjeni zagonskim podjetjem (SPS, 2021), ki so bili na voljo tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021.

**Slika 4.6: Nastajajoči podjetniki s težavami pri prehodu med nove podjetnike zaradi krize zaradi covida-19 (v evropskih državah GEM)**

![Slika 4.6: Nastajajoči podjetniki s težavami pri prehodu med nove podjetnike zaradi krize zaradi covida-19 (v evropskih državah GEM)](image-url)
4.3 Motivacija za podjetništvo

Na odločitve v življenju posameznika vplivajo njegove osebnostne lastnosti in prioritete, ki vplivajo tudi na odločanje v zgodnjih fazah podjetniškega procesa (Santos et al., 2021). Osebni motivi podjetnikov in vrsta poslovne priložnosti sta tista ključna dejavnika, ki vplivata tako na odločanje za podjetništvo kot na sam proces. Raznolikost motivov, ki jih proučujemo v okviru raziskave GEM, smo združili v štiri skupine, in sicer:

- želja po ustvarjanju spremembe v svetu,
- želja po ustvarjanju premoženja oziroma večjega dohodka,
- želja po nadaljevanju družinskega podjetja oziroma tradicije,
- potreba po preživetju, ker so službe redke.

V tabeli 4.3 so prikazani motivi zgodnjih podjetnikov v evropskih državah GEM, ki so na petstopenjski lestvici izražali strinjanje s posameznimi razlogi za podjetništvo, pri čemer je lahko vsak izbral več motivov. Prvi motiv, želja po ustvarjanju spremembe v svetu, kaže na altruistične motive posameznikov, ki se za podjetništvo odločijo predvsem z željo po prispevanju k doseganju trajnostnih ciljev, kot so družbene ali okoljske spremembe. V evropskih državah je več kot polovica zgodnjih podjetnikov ta motiv navedla v Veliki Britaniji (57,6 %) in Luksemburgu (51,1 %). Najmanj zgodnjih podjetnikov pa je željo po ustvarjanju sprememb v svetu navedlo na Poljskem (22 %), v Rusiji (24,2 %) in Italiji (26,6 %). V Sloveniji je bilo takih podjetnikov 44,6 %, kar je malo manj kot leto prej (48,2 %).

Drugi motiv, ustvarjanje premoženja oziroma povečevanje dohodka, je v dveh evropskih državah, v Italiji (95,3 %) in na Cipru (85,2 %), izredno pogost razlog za podjetništvo. Na tretjem mestu je Rusija, kjer pa je ta motiv navedlo le 68,7 % zgodnjih podjetnikov. Najmanj posameznikov je ustvarjanje premoženja in prihodka navedlo na Norveškem (30,1 %), v Švici (32,5 %), Avstriji (33,4 %) in Španiji (34,9 %). V Sloveniji je zgodnjih podjetnikov s tem ciljem 39,7 %, kar je precej manj kot leto prej (47,1 %).

Tretji motiv, nadaljevanje družinskega podjetja oziroma tradicije, se nanaša predvsem na podjetnike, ki so prevzemniki družinskih podjetij. Teh je v evropskih državah najmanj med vsemi štirimi skupinami motivov. To tradicijo jih sicer daleč največ nadaljuje v Nemčiji (62 %), sledi ji Grčija (35,7 %). Manj kot petina zgodnjih podjetnikov v Evropi nadaljuje družinsko tradicijo na Norveškem (11,8 %), v Rusiji (16,5 %), Luksemburgu (16,6 %) in Španiji (17,4 %). V Sloveniji ta motiv navaja 21,6 % zgodnjih podjetnikov.

Četrta motiv odločanja za podjetništvo, preživetje, ker so službe redke, je motiv, ki se najbolj med vsemi nanaša na podjetništvo iz nuje. Tudi pri tem motivu so razlike med posameznimi državami velike, čeprav je pogostejši v manj razvitih državah, kjer ni ustreznih zaposlitev in so se ljudje primorani podati v podjetništvo. Največkrat so ta motiv izrazili zgodnji podjetniki v Italiji (82,2 %), na Cipru (77,4 %) in na Slovaškem (73,8 %). Najmanj jih je ta motiv navedlo na Norveškem (23,1 %) in Švedskem (28,9 %). V Sloveniji je ta motiv za podjetništvo precej pogost, saj ga je navedlo 72,2 % zgodnjih podjetnikov, kar je precej več kot leto poprej (60,1 %). Vendar pa tega motiva v razvitih državah ne moremo enačiti s splošnim pomanjkanjem služb ali odsotnostjo velikih podjetij, ki zagotavljajo delovna mesta, ampak predvsem s strukturnim neskladjem med povpraševanjem po delovnih mestih in njihovo ponudbo.
### Tabela 4.3: Motivi nastajajočih in novih podjetnikov (v evropskih državah GEM), GEM Slovenija 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Evropske države</th>
<th>TEA – ustvariti spremembo v svetu*</th>
<th>TEA – ustvariti premoženje oziroma večji dohodek*</th>
<th>TEA – nadaljevati družinsko podjetje/tradicijo*</th>
<th>TEA – preživeti, saj so službe redke*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avstrija</td>
<td>38,97</td>
<td>33,37</td>
<td>21,07</td>
<td>49,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Ciper</td>
<td>37,48</td>
<td>85,21</td>
<td>21,31</td>
<td>77,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Grčija</td>
<td>26,86</td>
<td>45,80</td>
<td>35,74</td>
<td>68,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Hrvaška</td>
<td>38,95</td>
<td>46,95</td>
<td>28,70</td>
<td>69,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Italija</td>
<td>26,63</td>
<td>95,33</td>
<td>26,46</td>
<td>82,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Latvija</td>
<td>39,77</td>
<td>41,81</td>
<td>27,53</td>
<td>73,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Luksemburg</td>
<td>51,07</td>
<td>40,29</td>
<td>16,63</td>
<td>44,29</td>
</tr>
<tr>
<td>Nemčija</td>
<td>39,82</td>
<td>52,21</td>
<td>62,02</td>
<td>45,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Nizozemska</td>
<td>46,59</td>
<td>40,91</td>
<td>24,56</td>
<td>47,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Norveška</td>
<td>36,66</td>
<td>30,13</td>
<td>11,83</td>
<td>23,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Poljska</td>
<td>21,97</td>
<td>52,82</td>
<td>20,37</td>
<td>62,04</td>
</tr>
<tr>
<td>Rusija</td>
<td>24,21</td>
<td>68,65</td>
<td>16,53</td>
<td>71,38</td>
</tr>
<tr>
<td>Slovaška</td>
<td>33,61</td>
<td>38,33</td>
<td>32,36</td>
<td>73,78</td>
</tr>
<tr>
<td>Slovenija</td>
<td><strong>44,60</strong></td>
<td><strong>39,71</strong></td>
<td><strong>21,60</strong></td>
<td><strong>72,19</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Španija</td>
<td>32,30</td>
<td>34,86</td>
<td>17,36</td>
<td>72,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Švedska</td>
<td>41,50</td>
<td>42,75</td>
<td>24,20</td>
<td>28,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Švica</td>
<td>42,52</td>
<td>32,48</td>
<td>20,13</td>
<td>52,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Velika Britanija</td>
<td>57,61</td>
<td>59,40</td>
<td>20,65</td>
<td>54,41</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Opomba: "*Delež tistih, ki se strinjajo ali močno strinjajo s trditvijo v celotni zgodnji podjetniški aktivnosti (% TEA)."


Ugotavljamo, da so pri pogostosti posameznih motivov med državami ogromne razlike, kar je razvidno tudi iz *tabele 4.4*. Medtem ko v Indiji želi s podjetništvom ustvariti spremembe v svetu kar 80,7 % zgodnjih podjetnikov, je v Kazahstanu takih le 0,4 %. V Indiji tudi skoraj 75 % zgodnjih podjetnikov želi nadaljevati družinsko tradicijo, v Južni Koreji pa je takih le 5 %. Velike razlike se izkazujejo tudi pri želji po ustvarjanju premoženja. Največ takih podjetnikov je v Italiji, kar 95,3 %, na Norveškem pa le 30,1 %.
**Tabela 4.4: Ključne značilnosti motivov za podjetništvo v celotni zgodnji podjetniški aktivnosti, GEM Slovenia 2020, APS**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>TEA – ustvariti spremembo v svetu*</th>
<th>TEA – ustvariti premoženje oziroma večji dohodek*</th>
<th>TEA – nadaljevati družinsko podjetje/tradicijo*</th>
<th>TEA – preživeti, saj so službe redke*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Slovenija</td>
<td>44,60 %</td>
<td>39,71 %</td>
<td>21,60 %</td>
<td>72,19 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Najvišja vrednost</td>
<td>Indija</td>
<td>Italiya</td>
<td>Indija</td>
<td>Gvatemala</td>
</tr>
<tr>
<td>Najnižja vrednost</td>
<td>Kazakhstan</td>
<td>Norveška</td>
<td>Južna Koreja</td>
<td>Norveška</td>
</tr>
<tr>
<td>Rang Slovenije med vsemi državami GEM</td>
<td>19/43</td>
<td>38/43</td>
<td>29/43</td>
<td>20/43</td>
</tr>
<tr>
<td>Rang Slovenije med visokodohodkovnimi državami GEM</td>
<td>13/31</td>
<td>26/31</td>
<td>21/31</td>
<td>13/31</td>
</tr>
<tr>
<td>Rang Slovenije med evropskimi državami GEM</td>
<td>4/18</td>
<td>13/18</td>
<td>9/18</td>
<td>6/18</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Opomba: *Delež tistih, ki se strinjajo ali močno strinjajo s trditvijo, v celotni zgodnji podjetniški aktivnosti (% TEA).

Kriza zaradi covida-19 je povzročila velike spremembe v podjetništvu, vendar niso zmeraj negativne. Čeprav je za nekatera podjetja pomenila težave v poslovanju, pa je za marsikaterega podjetnika pomenila tudi pojavljanje novih poslovnih priložnosti. Na sliki 4.7 je prikazan delež zgodnjih podjetnikov, ki so v času krize zaradi covida-19 v preteklim letu zaznali nove priložnosti. V Sloveniji je bil delež takih zgodnjih podjetnikov 32 %, tolikšen kot v povprečju evropskih držav.

**Slika 4.7: Zgodnji podjetniki, ki so v krizi zaradi covida-19 zaznali nove priložnosti (v evropskih državah GEM)**

**Slika 4.8: Motivacija za podjetništvo v Sloveniji in povprečju evropskih držav**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Slovenija</th>
<th>Evropa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Družinska tradicija</td>
<td>23,2 %</td>
<td>33,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Ustvariti premoženje</td>
<td>47,1 %</td>
<td>47,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Ustvariti razliko v svetu</td>
<td>48,2 %</td>
<td>40,6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Preživetje</td>
<td>60,1 %</td>
<td>53,1 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4.4 Ustaljeni podjetniki

Ustaljeni podjetniki so tisti, ki imajo podjetje več kot tri leta in pol, sledijo pa novim podjetnikom z vidika proučevanja podjetniškega procesa. Čeprav je v populaciji podjetij veliko tudi takih, ki so ustaljena, stara, je podjetniški proces dinamičen, kar pomeni, da se nenehno dogaja, da podjetja tudi prenehajo poslovati. V populaciji podjetij je tudi majhen delež zelo starih podjetij (Renko, 2013; Thiele, Fellnhofer, 2015). Kljub temu, da imajo ustaljeni podjetniki več izkušenj z vodenjem podjetja, da imajo razvite tehnologije in celotnega poslovnega modela (Coetzer et al., 2017), zato je prav vztrajnost element, ki je za ustaljene podjetnike ključnega pomena pri iskanju in izkoriščanju poslovnih priložnosti. Vztrajnost ustaljenih podjetnikov se kaže z njihovim nenehnim vzdrževanjem pozitivne podjetniške motivacije in nenehnim aktivnim angažiranjem v obstoječem podjetju kljub nekaterim alternativam (na primer zaposlitvi, novi poslovni priložnosti). Zato je prav vztrajnost element, ki je za ustaljene podjetnike ključnega pomena pri iskanju in izkoriščanju poslovnih priložnosti v okviru obstoječega podjetja (Caliendo et al., 2020). Čeprav del ustaljenih podjetij preneha poslovati, je njihova dinamika bistveno manjša v primerjavi z začetnimi fazami podjetniškega procesa (OECD, 2017a). Ob tem je treba upoštevati tudi značilnosti nacionalnega gospodarstva in podjetniškega ekosistema, ki vpliva na prisotnost ustaljenih podjetij. Tako je na primer v nizkodohodkovnih državah GEM povprečno 12,4 % ustaljenih podjetnikov, v visokodohodkovnih pa v povprečju 6,8 %. V evropskih državah je to povprečje 6,9 %, za vse sodelujoče države pa je prikazano na sliki 4.9. Največ ustaljenih podjetnikov je v Grčiji (14,6 %), na Poljskem (12,2 %) in v Latviji (11,1 %). Najmanj jih je v Italiji (2,2 %), Luksemburgu (3,6 %) in na Norveškem (4,1 %). Razlike med posameznimi državami v Evropi so precej velike, k čemu je morda prispevala tudi kriza zaradi covida-19, saj so se tako z vidika prizadetosti posameznih gospodarstev kot z vidika razlik v podpori podjetij države nanjo različno odzvale.
Primerjava zgodnje podjetniške aktivnosti in ustaljenih podjetnikov kaže, da je v devetih državah sveta raven celotne zgodnje podjetniške aktivnosti (indeks TEA) več kot trikrat višja od stopnje ustaljenih podjetnikov. To vključuje štiri države na Bližnjem vzhodu in Afriki (Egipt, Južna Afrika, Oman in Katar) in pet v Latinski Ameriki in na Karibih (Mehika, Portoriko, Kolumbija, Panama in Čile). Na drugi strani ima 12 držav ravni celotne zgodnje podjetniške aktivnosti nižje od ravni ustaljenih podjetnikov (Italija, Poljska, Španija, Severna Makedonija, Slovenija, Grčija, Švica, Nizozemska, Madagaskar, Pakistan, Japonska in Tajvan). 

Primerjava ustaljenih podjetnikov v izbranih skupinah držav, ki so prikazane na sliki 4.10, kaže, da so razlike med posameznimi skupinami minimalne in precej manjše, kot smo jih zaznavali v preteklih letih. V vseh državah GEM je bilo v letu 2020 med odraslim prebivalstvom 7,5 % ustaljenih podjetnikov (leta 2019 pa kar 12,3 %), v evropskih državah pa jih je bilo 6,9 % (7,8 % v letu 2019). V Sloveniji smo tudi v letu 2020 imeli delež ustaljenih podjetnikov nad evropskim povprečjem (7 %), vendar manj kot leto poprej (8,5 %). Čeprav ti podjetniki predstavljajo stabilnejši del gospodarstva, saj spadajo med zrelejša podjetja, pa smo v letu 2020 zaznali njihov upad, ki je bil največji prav na globalni ravni.
Časovna analiza ustaljenih podjetnikov v Sloveniji kaže, da njihov delež niha, vendar se je v zadnjih petih letih ustalil na slabih 7 % z izjemo leta 2019. V letih od 2010 do 2015 je bil ta delež v povprečju manjši za približno 2 %.

V Sloveniji ravni ustaljenih podjetnikov precej nihajo v času, kar je prikazano na sliki 4.11. V letu 2019 je bil njihov delež največji v zadnjem desetletju in se je od leta 2018 povečal s 6,8 % na 8,5 %. Tak rezultat je verjetno tudi posledica ugodnih gospodarskih razmer, ki so v letu 2019 izkazovale pozitivno sliko (UMAR, 2019). Najmanjši delež ustaljenih podjetnikov je bil v preteklih letih (najmanjši, 4,2 %, v letu 2015), ko tudi gospodarske razmere niso bile tako ugodne, kot so v zadnjih letih. Kot ugotavlja UMAR (Tavčar, 2021), so sedanja kriza in posledično sprejeti zajezitveni ukrepi prepovedi oziroma oteženega delovanja vrste gospodarskih dejavnosti bistveno bolj prizadeli storitveni sektor in samostojne podjetnike (tržne storitvene dejavnosti – najbolj gostinstvo, druge raznovrstne poslovne dejavnosti ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti), vendar se zaradi trajanja ukrepov negativni učinki na poslovanje trenutno še ne kažejo.

Slika 4.11: Ustaljeni podjetniki kot odstotek odraslego prebivalstva v Sloveniji v letih od 2010 do 2020

4.5 Podjetniška aktivnost zaposlenih

Eden izmed pomembnih vidikov podjetništva je tudi podjetništvo v obstoječih, ustaljenih podjetjih, ki so velikokrat osredotočena na rutinski način dela in na zadovoljevanje obstoječih odjemalcev z razvitimi proizvodi na trenutnih trgih. Toda takšen način dela zaradi dinamike v okolju podjetja hitro postane nesprejemljiv (Alam et al., 2020). Takrat se pojavijo potrebe po ustreznih spremembah v poslovanju podjetja, ki zahtevajo inovativnost na različnih področjih, od proizvodnega do organizacijskega in tehnološkega, vendar so za implementiranje vseh sprememb potrebni posamezniki, ki jih vodijo. To so notranji podjetniki (McMullen, Dimov, 2013). V okviru raziskave GEM merimo podjetniško aktivnost zaposlenih že od leta 2011. Notranji podjetniki so tisti zaposleni, ki podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih podjetij razvijajo, vodijo in implementirajo. Podjetniška aktivnost zaposlenih v raziskavi GEM vključuje široko in ozko opredelitev. Široko opredelitev pomeni vključenost zaposlenih v podjetniško aktivnost in vodilno vlogo v preteklih treh letih, ozka pa trenutno vključenost zaposlenih v podjetniško aktivnost in vodilno vlogo (Bosma et al., 2012). Podjetniška aktivnost zaposlenih je razdeljena na dve fazi, na fazo razvoja.
idej ter faze priprave in izkoriščanja izdelka ali storitve. Praviloma je več podjetniške aktivnosti zaposlenih v razvitejših gospodarstvih, saj je v njih na voljo dovolj velikih, ustaljenih podjetij, ki omogočajo delovanje notranjih podjetnikov. Ti posamezniki so za podjetje redek in dragocen resurs, saj morajo imeti posebne lastnosti – so inovativni, proaktivno delujejo in prevzemajo tveganja (Chakrabarty, 2020), hkrati pa so tudi zaposleni, ki imajo med drugim pravico do varne zaposlitve in posebnih nagrad v okviru svojega notranjepodjetniškega angažiranja. V evropskih državah (slika 4.12) je sicer prisotnost notranjih podjetnikov med posameznimi državami zelo različna: najmanj jih najdemo v Rusiji (0,4 %), Italiji (0,7 %) in Španiji (0,8 %), največ pa v Nemčiji (6,4 %), na Hrvaškem (6,4 %) in Švedskem (6,2 %).

*Slika 4.12: Podjetniška aktivnost zaposlenih kot odstotek odrasle populacije (v evropskih državah GEM)*

Slovenija že tradicionalno izkazuje nadpovprečne stopnje podjetniške aktivnosti zaposlenih, v letu 2020 jih je bilo med odraslim prebivalstvom 5,2 % (povprečje evropskih držav je 3,8 %). V tabeli 4.5 so prikazani podrobnejši podatki o podjetniški aktivnosti zaposlenih z vidika širše in ožje opredlitve ter vlog, ki jo ti posamezniki prevzemajo. V letu 2020 se je delež podjetnih zaposlenih v Sloveniji zmanjšal v primerjavi z letom 2019, vendar smo še zmeraj nad povprečjem evropskih držav.
**Tabela 4.5: Podjetniška aktivnost zaposlenih v Sloveniji v letih od 2011 do 2020, GEM Slovenija 2020, APS**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Široka opredelitev podjetnih zaposlenih</th>
<th>Ozka opredelitev podjetnih zaposlenih</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>aktivna vključenost in vodilna vloga v vsaj eni fazi v zadnjih treh letih (kot % odrasle populacije)</td>
<td>aktivna vključenost in vodilna vloga v vsaj eni fazi v zadnjih treh letih (kot % zaposlenih)</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>5,1</td>
<td>9,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>5,9</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>6,1</td>
<td>11,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>4,7</td>
<td>8,6</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>5,6</td>
<td>9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2016</td>
<td>4,7</td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>6,0</td>
<td>9,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>5,9</td>
<td>9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>7,0</td>
<td>11,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>5,2</td>
<td>8,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Šele drugo leto zapored pa v okviru raziskave GEM proučujemo tudi tako imenovano sponzorirano zgodnjo podjetniško aktivnost. Merimo jo z vprašanjem: »Ali ste trenutno sami ali skupaj z drugimi lastnik podjetja, ki ga pomagate upravljati za vašega delodajalca v okviru vaše redne zaposlitve?« Z odgovorom analiziramo nastajajoče, nove in uveljavljene lastnike podjetij – menedžerje, katerih posel je samostojen ali neodvisen od večjega podjetja, in tiste, katerih poslovanje se sponzorira s skupnim lastništvom delodajalca posameznika (sponzirani TEA). Na globalni ravni je delež sponzoriranega TEA zelo različen, za evropske države pa je prikazan na sliki 4.13. V evropskih državah je sponzorirane zgodnje podjetniške aktivnosti v povprečju 2,3 %, kar je manj v primerjavi z letom poprej (2,9 %). Največ je najdemo na Hrvaškem (7,1 %) in Nizozemskem (5,2 %), najmanj pa na Norveškem (0,5 %) in Poljskem (0,8 %). Slovenija je po kazalniku zgodnje podjetniške aktivnosti (1,0 %) na nezavidljivem 15. mestu, takož za Poljsko.
4.6 Izstop podjetnikov

Vsak podjetnik ima določen motiv za izstop iz podjetništva, neko žetveno strategijo, kaj želi s podjetjem po določenem času narediti. Izstop podjetnika je zaključna faza v podjetniškem procesu. Izstop podjetnika ne pomeni, da je podjetje propadlo, ampak gre lahko za njegovo zavestno odločitev, da izstopi iz podjetja (Pinkovetskaia et al., 2020). Tudi vidikov izstopa je veliko, med njimi so na primer izstop s trga, izstop zaradi nasledstva, prodaja (DeTienne et al., 2015). V okviru raziskave GEM proučujemo, koliko podjetnikov med odraslim prebivalstvom je v zadnjih 12 mesecih izstopilo iz podjetniške aktivnosti, ob tem pa tudi, ali se po izstopu podjetnika posel nadaljuje ali ne.

Največ izstopov podjetnikov je bilo med evropskimi državami na Slovaškem (5,8 %), Nizozemskem (5,1 %) in Hrvaškem (4,5 %) (slika 4.14), najmanj izstopov pa beležijo Italija (0,5 %), Španija (1,3 %) in Švica (1,5 %). Delež izstopov se v povprečju glede na preteklo leto ni povečal. Slovenija beleži 1,6 % izstopov, kar je malo kot leto poprej (1,9 %). Kljub krizi zaradi covida-19, ko se je že v letu 2020 velik del podjetij srečal z omejitvami dejavnosti in zmanjšanim povpraševanjem, pa so številni ciljno usmerjeni intervencijski ukrepi države, finančna stabilnost in dobri poslovni rezultati vseh poslovnih subjektov pred krizo najbrž razlog, da kazalniki plačilne sposobnosti slovenskih poslovnih subjektov za leto 2020 ne prikazujejo njene razsežnosti (Tavčar, 2021). Veliko ukrepov, kot so zakonski moratoriji, finančna sredstva države in omogočen dodaten čas podjetjem za okrevanje, deloma še vedno velja, vendar pa UMAR ugotavlja (Tavčar, 2021), da lahko v naslednjih letih pride do večjega poslabšanja insolventnosti. Dodajajo tudi, da bi lahko sedanja kriza imela v prihodnosti globlje negativne posledice na poslovne rezultate gospodarskih subjektov, kot kažejo trenutno razpoložljivi podatki za leto 2020. Prav aktivni ukrepi pa so najverjetneje tudi razlog, da je poslovanje kljub krizi opustilo manj podjetnikov.
Slika 4.14: Izstop podjetnika v zadnjih 12 mesecih z nadaljevanjem in brez nadaljevanja posla (v evropskih državah GEM)

Ob tem v raziskavi GEM proučujemo tudi, koliko podjetij je po izstopu podjetnika nadaljevalo poslovanje in koliko jih je povsem prenehalo. V povprečju je bilo v evropskih državah brez nadaljevanja poslovanja 2% izstopov, z nadaljevanjem pa približno tretjina, le 0,9%. V Sloveniji je bilo izstopov podjetnikov iz podjetniškega procesa brez nadaljevanja posla 1,1%, z nadaljevanjem pa 0,5%. Razmerje se je glede na preteklo leto izboljšalo, pa tudi celoten delež izstopov je bil manjši kot leto poprej. Glede na to, da je kljub izstopu podjetnika pomembno ohranjati uspešna podjetja, da naprej poslujejo, ostaja v Sloveniji izziv, kako to razmerje izboljšati. Odločitev podjetnika o izstopu in zaprtju podjetja je namreč velikokrat povezana z njegovimi osebnimi preferencami. Podjetja pogosto tudi ne želi predati nikomur drugemu, saj ga je sam razvijal velik del svoje kariere. Pomemben vidik te problematike predstavlja slabo razvit trg transferja podjetij v Sloveniji, še zlasti če ne gre za medgeneracijski transfer, ampak za transfer prodaje podjetja nekomu tretjemu. Podrobnejši vpogled v dogajanje na tem področju nam podaja tudi vpogled v posamezne razloge za izstop podjetnikov.

V raziskavi GEM proučujemo deset skupin razlogov, ki so za Slovenijo in izbrane skupine držav prikazani v tabeli 4.6. V letu 2020 je bila dodana nova skupina razlogov, pandemija covid-19. Ta razlog je bil v povprečju v svetu pričakovano najpogostejši razlog za izstop iz podjetja (27%), naslednji so bili nedobičkonosno poslovanje podjetja (23%) in podjetnikovi osebni razlogi (12%).

V Sloveniji so prevladujoči razlogi za izstop že tradicionalno drugačni od povprečja v svetu. Tako pri nas prevladujejo razloge drugega dela ali poslovne priložnosti (22,8%), osebni razlogi (22,5%) in upokojitev (15,3%). Pandemija covid-19 je v Sloveniji šele na četrtem mestu in je razlog za 12,1% izstopov. V skladu s prejšnjimi podatki o velikem deležu opustitev poslovanja brez naslednika je tudi rezultat, da nihče med respondenti v Sloveniji kot razlog ni navedel priložnosti prodati podjetje. To kaže na zelo majhno dinamiko prodaje in nakupov (transferjev poslovanja) podjetij v gospodarstvu.
Tabela 4.6: Razlogi za izstop podjetnika po skupinah držav, GEM Slovenija 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Razlogi za izstop podjetnika</th>
<th>Slovenija</th>
<th>GEM</th>
<th>Visokodohodkovne države</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Podjetje ni bilo dobičkonosno</td>
<td>4,63 %</td>
<td>23,03 %</td>
<td>20,56 %</td>
<td>20,20 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Drugo delo ali poslovna priložnost</td>
<td>22,79 %</td>
<td>8,00 %</td>
<td>9,50 %</td>
<td>12,24 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Vlade/davčne politike, birokracija</td>
<td>9,26 %</td>
<td>3,24 %</td>
<td>3,81 %</td>
<td>5,21 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Osebni razlogi</td>
<td>22,53 %</td>
<td>12,01 %</td>
<td>13,27 %</td>
<td>13,57 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Finančni razlogi</td>
<td>0,00 %</td>
<td>9,84 %</td>
<td>8,78 %</td>
<td>8,24 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Upokojitev</td>
<td>15,29 %</td>
<td>3,42 %</td>
<td>4,51 %</td>
<td>6,64 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Opustitev je bila planirana vnaprej</td>
<td>4,63 %</td>
<td>2,92 %</td>
<td>3,21 %</td>
<td>3,76 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Priložnost prodati podjetje</td>
<td>0,00 %</td>
<td>4,14 %</td>
<td>4,65 %</td>
<td>5,19 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Neki nepričakovani dogodek</td>
<td>8,76 %</td>
<td>6,37 %</td>
<td>4,55 %</td>
<td>4,86 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Pandemija covida-19</td>
<td>12,11 %</td>
<td>27,02 %</td>
<td>27,17 %</td>
<td>20,08 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Vse razloge, ki jih proučujemo, smo združili v štiri skupine razlogov (slika 4.15). Prva skupina razlogov za izstop, ki jo sestavljajo prodaja podjetja, izkoriščanje druge priložnosti, upokojitev ali osebni razlogi podjetnika, v Sloveniji predstavlja 65 % vseh izstopov. Te razloge bi lahko imenovali tudi osebni razlogi podjetnika, saj se nanašajo na osebne, notranje, intimne odločitve podjetnika o izstopu. Druga skupina razlogov, ki bi jo lahko imenovali finančni razlogi, je sestavljena iz nedobičkonosnosti poslovanja, finančni razlogi ali drugi nepričakovani dogodki, predstavlja 13,4 % vseh izstopov v Sloveniji. Ti razlogi se nanašajo na neuspešnost poslovanja podjetja, ki vodi v njegovo zaprtje ali propad. Tretjo skupino sestavljajo vlade in davčne politike ter birokracija, ki jo sestavljajo 9,3 % vseh razlogov za izstop podjetnikov. To je skupina zunanjih razlogov, ki izvirajo iz okolja podjetja in na katere ima podjetje tudi najmanj vpliva. Zadnjo skupino razlogov za izstop predstavlja pandemija covida-19, ki jo je v Sloveniji v primerjavi s svetom vključila 12,1 % vseh razlogov za izstop podjetnikov, verjetno zaradi obsežne podpore, ki jo je v času krize izvaja Vlada RS, in sicer v obliki obsežnega niza protikoronskih zakonov s finančnimi ukrepi za blażitev posledic pandemije (Vlada RS, 2021). V njih je, recimo, vrsta ukrepov namenjenih financiranju stroškov poslovanja podjetja in podjetnika, ki lahko preprečujejo odločitev podjetnika o izstopu ali pa izstop prestavljajo v prihodnost.

Slika 4.15: Glavne skupine razlogov za prenehanje poslovanja v Sloveniji

GEM Slovenija 2020, APS
Demografske značilnosti slovenskega podjetništva

Ključna spoznanja

• V letu pandemije je bila v Sloveniji zgodaj podjetniško najbolj aktivna starostna skupina mladih v starosti od 25 do 34 let. Obenem se je v tej starostni skupini znatno zmanjšal delež žensk.

• Znatno je upadla zgodnja podjetniška aktivnost starostne skupine od 45 do 54 let (s 25,6 % na 14,11 %). Razlog za tako izrazit upad gre pripisati po eni strani višjim oportunitetnim stroškom zaradi splošne negotovosti, po drugi strani pa težnji po izkoriščanju varnega zavetja v obstoječih zaposlitvah in pomoči državnih intervencij v času krize.

• Najpogostejši motiv za ustanavljanje podjetij je bil pri obeh spolih preživetveni motiv, ki je najizraziteje prisoten pri najmlajših zgodnjih podjetnikih. S starostjo podjetnikov narašča težnja po ustvarjanju premoženja oziroma povečevanju dohodka, želja po spreminjanju sveta pa se manjša.

• Zgodnja podjetniška aktivnost žensk se v Sloveniji povečuje že tretje leto zapovrstjo. V letih od 2018 do 2020 se je povečala za skoraj 10 odstotnih točk, na 38,3 %, in tako prvič v opazovanem obdobju presegla evropsko povprečje (38,1 %).

• Preseneča podatek, da so v pandemskem letu ženske v kar dveh starostnih skupinah presegle raven zgodnje podjetniške aktivnosti moških, in sicer v najmlajši in najstarejši starostni skupini, kjer je vrzel med spoloma v relativnem smislu tudi največja.
V letu 2020 smo bili na trgu dela priča precejšnjim preobratom zaradi upočasnitve večine gospodarskih dejavnosti, namen česar je bila zajezitev širjenja covid-19. Močno se je povečalo število prijavljenih brezposelnih, zmanjšalo povpraševanje po delavcih in zaposlovanje brezposelnih (ZRSZ, 2020a), obenem sta upadli tudi zgodnja in ustaljena podjetniška aktivnost (zgodnja s 7,8 % na 5,97 %, ustaljena z 8,45 % na 6,97 %). Poleti je bilo zaznati nekoliko pozitivnejše kazalce, povezane s trgom dela (razpisana prosta delovna mesta), zadnji podatki pa kažejo, da se je v primerjavi z decembrom 2019 brezposelnost povečala za kar 15,9 % (ZRSZ, 2020b). Jesenski ukrepi za zajezitev širjenja-19 imajo močan vpliv na gospodarska gibanja in prinašajo precejšnjo trenutno negotovost, kar se seveda odraža tudi na podjetniški aktivnosti prebivalstva.


5.1 Starost

Dosedanje teoretične in empirične raziskave kažejo, da se pripravljenost in namen za ustanovitev podjetja s starostjo zmanjšujeta (Van Praag in Van Ophem, 1995) zaradi naraščajočih oportunitetnih stroškov (Lévesque in Minniti, 2006). Obenem se priložnost za ustanovitev podjetja s starostjo povečuje zaradi akumuliranega fizičnega, družbenega in človeškega kapitala (Lee in Vouchilas, 2016). Gre torej za nasprotujoča si fenomena, katerih posledica je nelinearni starostni trend podjetništva, ki dosega vrh med 35. in 44. letom (Parker, 2009).

V Sloveniji sta najpogostejši starostni obdobji za ustanavljanje podjetij obdobji od 25. do 34. ter od 35. do 44. leta. To je dolgo obdobje dvajsetih let, ki za večino ljudi predstavlja čas od začetka do sredine kariere. Do sredine kariere poti so si posamezniki nabrali izkušnje in vire ali sposobnost pridobivanja virov ter so imeli čas za izgradnjo mrež in verodostojnosti (slika 5.1). Po drugi strani pa tisti v zgodnjih kariernih obdobjih lahko izmenjejo večje finančne obveznosti, na primer z otroki ali hipotekami, in je to razlog, da se lahko odločijo za podjetniško udejstvovanje. V tem starostnem obdobju običajno se niso vstopili v visokozaslužno fazo svoje kariere, zaradi katere bi se težko uprli stabilnim in dobro plačanim delovnim mestom. Obenem so s tem tudi manj zaznali življenjskih izkušenj, zaradi katerih bi bili lahko bolj previdni in zato manj naklonjeni tveganim podjetniškim izzivom (Kelley et al., 2020).

Prav zaradi naštetih značilnosti v Sloveniji vse bolj podpiramo mlade podjetnike, čeravno bo nadaljnja analiza pokazala, da obenem precej zaostajamo po deležu zgodnje podjetniške aktivnosti med najmlajšimi (od 18. do 24. leta). Starejše starostne skupine (od 45 do 55 let in od 55 do 64 let) pogostije vodijo ustaljena podjetja (slika 5.1). Preobratna točka se pojavlja v starostnem razponu od 35 do 44 let, ko začne strmo upadati zgodnja podjetniška aktivnost, ustaljene podjetniške aktivnosti pa beležimo v starejših starostnih skupinah precej več.
V tabeli 5.1 prikazujemo zgodnjo podjetniško aktivnost po starostnih skupinah za Slovenijo in proučevane skupine držav (države GEM, visokodohodkovna gospodarstva in evropske države). Struktura po starostnih razredih razkriva precejšen zaostanek najmlajše starostne skupine, mladostnikov v starosti od 18 do 24 let, ki so v poprečju skoraj trikrat manj zgodaj podjetniško aktivni v primerjavi z vrstniki iz proučevanih skupin držav. Razlog gre najverjetneje pripisati množični vključenosti mladih v srednješolsko in terciarno izobraževanje v Sloveniji. Kot že rečeno, je zgodaj podjetniško najaktivnejša starostna skupina mladih v starosti od 25 do 34 let. V tej starostni skupini je v letu križi zaradi covida-19 Slovenija kar precej nad povprečjem proučevanih držav (od 7,24 % nad povprečjem evropskih držav do 5,39 % nad povprečjem vseh proučevanih GEM držav). Porast zgodnje podjetniške aktivnosti te skupine mladih bi lahko pripisali njihovi ustrezeni pripravljenosti za izkoriščanje podjetniških priložnosti, povezanih z delom na daljavo, in ustrezeno digitalno pripravljenostjo, ki je v času epidemije postala ključna konkurenčna prednost. Obdobje krize je namreč v povezavi z obstoječimi megatrendi znatno spremenilo osnovne predpostavke delovanja trgov in družb ter posledično zahteva radikalno (digitalno in trajnostno) preobrazbo v podjetniškem sektorju (UMAR, 2020b).

Medtem ko v primerjavi s preteklimi leti ni opaznih razlik v starostni strukturi nastajajočih in novih podjetnikov v proučevanih skupinah držav, za Slovenijo v letu epidemiije ugotavljamo znaten upad zgodnje podjetniške aktivnosti v starostni skupini od 45 do 54 let (s 25,6 % na 14,11 %). Vse preostale starostne skupine v Sloveniji posledično izkazujejo v letu 2020 relativen porast zgodne podjetniške aktivnosti. Razlog za tako izrazit upad zgodnje podjetniške aktivnosti v skupini, ki je sicer potencialno zelo obetavna, saj gre za posameznike v zrelem obdobju kariere, ki posedejo ustrezna znanja in veščine, z leti pa so si že ustvarili potrebne mreže povezav za potencialno uspešno samostojno podjetniško pot, gre pripisati po eni strani višjim oportunitetnim stroškom zaradi splošne negotovosti, po drugi strani pa težnje po izkoriščanju varnega zavetja v obstoječih zaposlitvah ter pomoči državnih intervencij v času krize.
Prikaz ustaljene podjetniške aktivnosti kaže nekoliko drugačno sliko (tabela 5.2). V Sloveniji se je v letu pandemije kot najaktivnejša izkazala starostna skupina od 34 do 44 let (njihov delež se je povečal z 22,6 % v letu 2019 na 36,52 % v letu 2020). Obe najstarejši starostni skupini sta v primerjavi z letom prej izkazali relativen padec. Le to pandemije je pred podjetnike postavilo zahtevo po čim hitrejši digitalni preobrazbi (Bain, 2020) in nujnem strateškem premisleku o ključnih kompetencah, (re)pozicioniranju na trgu ter uvajanju novih poslovnih modelov (Roland Berger, 2020 v UMAR 2020b), vključno z agilnejšo organizacijo. Ustaljeni slovenski podjetniki v srednjih letih so, kot kaže, najbolje obvladovali te izzive.

(Cooper et al., 1989). Prav zaradi raznolikosti dejavnikov, ki vplivajo na ustanovitev podjetja, se motivacija za podjetništvo razlikuje tudi med starostnimi skupinami zgodaj podjetniško aktivnih posameznikov. Štiri motive, kot jih proučuje raziskava GEM (ustvariti spremembo v svetu, nadaljevati družinsko podjetje, ustvariti premoženje oziroma višji dohodek in preživetje), prikazujemo na *sliki 5.2*.

*Slika 5.2: Zgodnja podjetniška aktivnost po motivih in starostnih razredih*

![Diagram prikazuje podjetniško aktivnost po motivih in starostnih razredih](image)

GEM Slovenija 2020, APS


5.2 Podjetništvo in mladi

Brezposelnost mladih je v zadnjih letih znatno upadla. Konec decembra 2019 je bilo registriranih 15.169 brezposelnih mladih, kar je kar 43,7% manj kot konec leta 2015 (ZRSZ, 2020d). Epidemija pa je znova poslabšala razmere na trgu dela, že zlasti med mladimi, pri katerih se je stopnja delovne aktivnosti zmanjšala še bistveno bolj kot v starejših starostnih skupinah. Razlog gre iskati v večji razširjenosti začasnih zaposlitev med mladimi in primerjavi z drugimi starostnimi skupinami, kar je vplivalo na njihovo nadpovprečno prizadetost v obdobju začetka epidemije. Dejstvo namreč je, da začasne zaposlitve omogočajo najhitrejši odziv na spremembe v povpraševanju, ki jih delodajalci v primeru zaposlitev za določen čas ne podaljšajo ali pa
Slovenija 2020


Slika 5.3: Število in delež mladih v registrirani brezposelnosti

![Chart showing the number and share of young people in registered unemployment](chart.png)

Vir: ZRSZ, 2021

V nadaljevanju obravnavamo mlade kot posameznike, mlajše od 34 let. Tako pravzaprav v analizi združujemo obe najmlajši starostni skupini, kot ju proučuje GEM. Na sliki 5.4 je prikazan odstotek zgodnje in ustaljene podjetniške aktivnosti mladih v Sloveniji primerjalo s preostalimi proučevanimi skupinami držav. Če smo uvodoma ugotavljali, da so slovenski zgodnji podjetniki v starosti od 25 do 34 let v letu 2020 izkazovali precej večjo podjetniško angažiranost v primerjavi s preostalimi proučevanimi skupinami držav, združitev obeh najmlajših starostnih skupin kaže skupen zaostanek, ki ga je treba pripisati zlasti izredno majhnemu deležu novih podjetij, ki jih ustanavlja najmlajša starostna skupina v Sloveniji. Razlog gre najverjetneje iskati v dolžini njihovega izobraževanja. Po podatkih SURS-a se približno 60 % diplomantov iz leta 2019 do oktobra 2020 še ni pojavila med delovno aktivnimi ljudmi; skoraj 42 % teh je naslednje leto nadaljevalo študij. Med diplomanti iz leta 2018 pa je bilo takih kljub daljšemu obdobju od diplomiranja še približno 48 %; skoraj 50 % teh je naslednje leto nadaljevalo študij (Brnot in Čuk, 2020). Uspėnost mladih pri prvem vključevanju na trg dela oziroma pri iskanju zaposlitve po zaključku šolanja je izrednega pomena za nadaljnji razvoj kariernih poti. Z vidika družbe je hitro vključevanje na trg dela pomembno predvsem zato, da se ne izgubi potencial znanja in da se povrne investicija, ki jo država vloži v izobraževanje posameznika, še posebej če je to izobraževanje dolgotrajno (terciarna izobrazba). Daljši čas izobraževanja pomeni več sredstev, ki jih država nameni za izobraževanje posameznika, zato...

Slika 5.4: Odstotek nastajajočih in novih ter ustaljenih podjetnikov, mlajših od 34 let

GEM Slovenija 2020, APS

Vpliv epidemije na spreminjanje podjetniške aktivnosti skozi faze življenjskega cikla podjetja je razviden tudi s slike 5.5, na kateri je prikazana petletna dinamika podjetniške aktivnosti mladih. Delež zgodnjih mladih podjetnikov v celotni odrasli populaciji je upadel s 17,4 % v letu 2019 na 15 % v letu 2020 zlasti zaradi izrazitega padca deleža nastajajočih podjetnikov. Gre torej za ravno nasproten trend, kot smo mu bili priča leto poprej. Spomnimo: nastajajoči podjetniki začenjajo nov podjem, vendar še niso prešli med lastnike novih podjetij, gre torej za posameznike, ki so začeli ustanavljati podjetje, vendar še ne izplačujejo plač dlje kot tri mesece. Epidemija je torej v veliki meri ustavila podjetniške namere mladih, čemur zagotovo botrujeta padec povpraševanja in velika negotovost v pandemskem letu 2020. Zanimivo je opaziti rahel porast novih mladih podjetnikov v primerjavi z letom 2019 (z 8,3 % letu 2019 na 9,4 % v letu 2020) in padec ustaljenih podjetnikov med mladimi, kar nakazuje na težave razmere, ki so jim bila v letu krize izpostavljena številna podjetja, še zlasti tista iz bolj prizadetih dejavnosti, kot so gostinstvo, turizem, promet, trgovina in predelovalne dejavnosti (ZRSZ, 2020a).

Izobrazbena raven zgodnjih podjetnikov v primerjanih starostnih skupinah (od 18 do 34 let in od 35 do 64 let) kaže, da so bili lansko leto mladi nastajajoči in novi podjetniki v povprečju nekoliko višje izobraženi v primerjavi s proučevano skupino nanosnih v starosti od 35 do 64 let (slika 5.6). Tudi rezultat deleža samozaposlenih s terciarno izobrazbo je bil v Sloveniji leta 2019 precej nad evropskim povprečjem (49,5 % v primerjavi s 36,1 % v EU) (OECD/EU, 2020), kar kaže, da se mladi
Slovenci pogosto podajajo v podjetništvo visoko izobraženi. Delež samozaposlenih mladih (starih od 20 do 29 let) s terciarno izobrazbo se je v EU med letoma 2002 in 2019 izjemno povečal (s 16,1 % na 36,1 %). Države članice EU, v katerih je imel največji delež samozaposlenih mladih terciarno izobrazbo, so bile leta 2019 Luksemburg (63,6 %), Irska (58,8 %), Ciper (57,6 %), Belgija (56,8 %), Francija (56,7 %) in Avstrija (52,0 %) (OECD/EU, 2019).

**Slika 5.5: Podjetniška aktivnost nastajajočih, novih in ustaljenih podjetnikov, mlajših od 34 let**

V EU samozaposleni mladi najpogosteje delajo kot strokovnjaki (na primer poslovni in administrativni strokovnjaki, strokovnjaki za IKT), storitveni delavci (na primer storitve osebne nege, trgovine) in v osnovnih poklicih (na primer čistilci, pomočniki za pripravo hrane). Na splošno samozaposleni mladi v EU delujejo v manj kapitalsko intenzivnih sektorjih z majhnimi oviromi za vstop na trg. Prav razvoj digitalne ekonomije je povzročil razmah tako imenovanih I-profesionalcev; to so samozaposleni brez zaposlenih, ki se ukvarjajo s kreativno, intelektualno in storitveno usmerjeno industrijo v visokokvalificiranih poklicih in so praviloma tudi visoko izobraženi (Tominc et al., 2019).

**Slika 5.6: Izobrazbena raven nastajajočih in novih podjetnikov po starostnih skupinah od 18 do 34 let in od 35 do 64 let**

GEM Slovenija 2020, APS
5.3 Spol

Glede na gospodarski in družbeni pomen ženskega podjetništva je razumevanje prispevkov in izzivov, s katerimi se spopadajo ženske, ključnega pomena za splošno poznavanje podjetništva v nacionalnem gospodarstvu. Čeravno mnogi minijo, da imajo podjetnice in podjetniki enake možnosti, stališča, pristope in dostop do financiranja, v resnici obstajajo razlike, ki so pomembne. Prav boljše razumevanje razlik, ki nastajajo med spoloma v zgodnjih fazah podjetniške aktivnosti, lahko prispeva k boljšemu vpogledu v izobraževanje, politiko in prakso. V nadaljevanju podajamo pregled udeležbe žensk v podjetništvu.

Obstoj vrzeli med spoloma v podjetniški aktivnosti izhaja iz razlik med moškimi in ženskami, ki jo spremlja tudi indeks globalne spolne vrzeli (WEF, 2020). Ta je leta 2020 na svetovni ravni v povprečju znašal 31,4 %, v Sloveniji pa 25,7 %, kar uvršča Slovenijo na 36. mesto med 153 proučevanimi državami. Podobno slika pokaže tudi indeks neenakosti spolov, ki ga meri Razvojni program Združenih narodov in po katerem se Slovenija uvršča na 12. mesto (UNDP, 2019), medtem ko je bila leta 2014 celo prva na svetu. Vrzel med spoloma se odraža tudi v podjetniški aktivnosti moških in žensk v proučevanih državah GEM. V letu 2020 so imeli najvišjo participacijo žensk v podjetniški aktivnosti Togo (54,37 %), Oman (54,03 %) in Indonezija (52,25 %), najnižjo pa Italija (23,90 %) in Egipt (24,54 %). Slovenija se je uvrstila na 30. mesto med 43 proučevanimi državami GEM.

V nadaljevanju prikazujemo petletni pregled participacije podjetnic v zgodnji (tabela 5.3) in ustaljeni (tabela 5.4) podjetniški aktivnosti primerjalno s proučevanimi skupinami držav (države GEM, visokodohodkovna gospodarstva in evropske države). Zgodnja podjetniška aktivnost žensk se v Sloveniji povečuje že tretje leto zapovrstjo. Od leta 2018 do leta 2020 se je povečala za skoraj 10 odstotnih točk, na 38,3 %, in tako prvič v opazovanem obdobju presegla evropsko povprečje (38,1 %). Ta rezultat je zagotovo presenetljiv, saj kaže, da je padec ekonomske aktivnosti v času pandemije, ki je na trgu dela izraziteje prizadela ženske, posledično prispeval k intenzivnejšemu ustanavljanju podjetij s strani žensk. Podatki o deležu zgodnje podjetniške aktivnosti žensk in moških so za 43 držav GEM prikazani v prilogi 3, v tabeli 3.

Tabela 5.3: Odstotek nastajajočih in novih podjetnic med vsemi podjetniki v obdobju 2016–2020, GEM Slovenija 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Odstotek podjetnic</th>
<th>Slovenija</th>
<th>GEM</th>
<th>Visokodohodkovna gospodarstva</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2016</td>
<td>30,6</td>
<td>39,5</td>
<td>36,9</td>
<td>37,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>30,5</td>
<td>40,6</td>
<td>37,7</td>
<td>38,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>28,9</td>
<td>39,9</td>
<td>39,2</td>
<td>36,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>34,7</td>
<td>40,7</td>
<td>40,7</td>
<td>39,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>38,3</td>
<td>41,2</td>
<td>40,9</td>
<td>38,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Izračunana so netehtana povprečja.

Primerjava Slovenije z evropskimi državami GEM (slika 5.7) glede zgodnje podjetniške aktivnosti med spoloma kaže, da se je v letu 2020 Slovenija uvrstila na 9. mesto med 18 proučevanimi državami – lahko bi rekli v zlato sredino – in tako znatno izboljšala svoj položaj na evropski
lestvici v primerjavi z letom 2019 (ko je zasedla 18. mesto med 21 evropskimi državami). Največjo participacijo žensk v zgodnji podjetniški aktivnosti sta izkazovali Švica (47,21 %) in Nemčija (46,51 %), najmanjšo pa Italija (23,97 %) in Luksemburg (31,26 %).

**Slika 5.7: Zgodnja podjetniška aktivnost moških in žensk (v evropskih državah GEM)**

![Slika 5.7](image)

GEM Sloveija 2020, APS


Tabela 5.4: Odstotek ustaljenih podjetnic med vsemi podjetniki v obdobju 2016–2020, GEM Slovenija 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Odstotek podjetnic</th>
<th>Slovenija</th>
<th>GEM</th>
<th>Visokodohodkovna gospodarstva</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2016</td>
<td>26,1</td>
<td>35,2</td>
<td>33,3</td>
<td>33,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>29,6</td>
<td>35,8</td>
<td>32,2</td>
<td>33,6</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>33,3</td>
<td>36,2</td>
<td>35,6</td>
<td>36,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>32,2</td>
<td>34,6</td>
<td>34,3</td>
<td>33,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>31,8</td>
<td>34,8</td>
<td>34,3</td>
<td>33,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Izračunana so netehtana povprečja.
Pregled zgodnje podjetniške aktivnosti glede na starost in spol (slika 5.9) kaže, da je bila pri obeh spolih v letu 2020 najaktivnejša starostna skupina od 25 do 34 let, čeravno so mlade podjetnice izkazovale le pol tolikšno aktivnost kot mladi moški (15,43 % proti 7,58 %). Najpogosteje navajani razlogi za ustanavljanje podjetij s strani žensk so želja po neodvisnosti, uresničevanje svoje poslovne strasti in nezadovoljstvo z delovnim položajem v podjetju. Hkrati ženske pogosteje kot moški iščejo prožnost, samostojnost in možnost za nadziranje lastnega urnika, kar jim omogoča doseganje boljšega ravnotežja med delom in družinskimi obveznostmi. Končno bi lahko kot katalizator podjetniške aktivnosti v starostni skupini mladih navedli tudi razpoložljivost/dostopnost finančnih virov in podporo usposabljanju, ki so na voljo prek subjektov inovativnega okolja in drugih programov. Vrtzel med spoloma se z leti zmanjšuje. V pandemskem letu preseneča podatek, da so ženske v kar dveh starostnih skupinah presegale raven zgodnje podjetniške aktivnosti moških, in sicer v najmlajši in najstarejši starostni skupini, kjer je sicer vrtzel med spoloma v relativnem smislu tudi največja.

**Slika 5.9: Podjetniška aktivnost v Sloveniji glede na starost in spol**

![Diagram podjetniške aktivnosti v Sloveniji glede na starost in spol](image)

Podjetja, ki jih vodijo ženske, se v marsičem razlikujejo od tistih, ki jih vodijo moški. Nekatere raziskave kažejo, da so ženske manj nagnjene k rasti svojih podjetij (Delmar in Holmquist, 2004). Spet druge, novejše raziskave pa dvomijo o tem dolgoletnem prepričanju. Raziskava Saridakisa in soavtorjev (2014) dokazuje, da na namere žensk po rasti enako verjetno kot na namere moških vplivajo ekonomski vidiki (stanje gospodarstva, dostop do financiranja) in socialni dejavniki (zakonski dejavniki in obveznosti, povezane z družino). Drugi ključni dejavnik pri razlagi razlik med spoloma je socialni in institucionalni kontekst. Paradoksalno je, da je enakost spolov na nacionalni ravni negativno povezana z izbiro samozaposlitve žensk v primerjavi z moškimi (Klyver et al., 2013), kar kaže na to, da lahko politike enakosti spolov na trgu dela prispevajo k temu, da se ženske pogosteje zaposlujejo kot samozaposlujejo (Nielsen et al., 2010).

Dodaten vpogled v kakovost zgodnje podjetniške aktivnosti nam daje primerjava motivov (slika 5.10), zaradi katerih ženske in moški ustanavljajo podjetja. V letu epidemije je bil najpogosteje izražen motiv potrebe po preživetju, kar velja za oba spola in tako za Slovenijo kot za povprečje Evrope. Ženske manj pogosto kot moški prevzemajo družinska podjetja. Medtem ko je po
pogostosti pri slovenskih moških na drugem mestu želja po ustvarjanju sprememb v svetu, je drugi najpogosteje izražen motiv slovenskih podjetnic želja po ustvarjanju premoženja oziroma dvigu dohodka. Ta motiv je v povprečju bolj izražen tudi pri moških v proučevanih evropskih državah. Sklenemo lahko, da je v bil v letu pandemije najpogostejiš motiv za ustanavljanje podjetij pri obeh spolih motiv nujnosti oziroma podajanje v podjetništvo zaradi potrebe po preživetju.

Slika 5.10: Zgodnja podjetniška aktivnost po motivih in spolu

<table>
<thead>
<tr>
<th>Motiv</th>
<th>Ženske</th>
<th>Moški</th>
<th>Slovenija</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Želja po ustvarjanju sprememb v svetu</td>
<td>0%</td>
<td>7%</td>
<td>3,15%</td>
<td>1,44%</td>
</tr>
<tr>
<td>Želja po ustvarjanju premoženja / večjega dohodka</td>
<td>2,07%</td>
<td>6%</td>
<td>4,92%</td>
<td>5,88%</td>
</tr>
<tr>
<td>Želja po nadaljevanju družinskega podjetja / tradicija</td>
<td>2,49%</td>
<td>4,88%</td>
<td>3,68%</td>
<td>3,83%</td>
</tr>
<tr>
<td>Potreba po preživetju, ker so službe redke</td>
<td>1,13%</td>
<td>2,53%</td>
<td>2,55%</td>
<td>1,49%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

GEM Slovenija 2020, APS

5.4 Izobrazba

Podjetniško izobraževanje na ravni posameznika krepi poklicne ambicije, vodi k večji zaposljivosti, izboljšuje podjetniške veščine in podjetniški odnos ter privede do vedenjskih sprememb v smislu več podjetniških namer (Curth et al., 2015). Na drugi strani na ravni institucij velja, da univerze, ki izvajajo podjetniško izobraževanje, razvijejo močnejšo podjetniško kulturo, predavatelji postanejo bolj angažirani, ob navedenem pa se okrepi tudi sodelovanje zunanjih deležnikov z univerzo (lokalna skupnost, lokalno gospodarstvo, politika ipd.). Avtorji gredo še dlje in navajajo, da ima podjetniško izobraževanje vpliv na celotno družbo, saj predstavlja tisti element, ki lahko pomaga zaščititi posameznika pred socialno izključenostjo.

Že več let ugotavljamo, da se izobrazbena struktura prebivalcev Slovenije ob veliki vključenosti mladih v srednješolsko in terciarno izobraževanje ter prehajanju mladih v višje starostne skupine (demografski učinek) že vrsto let izboljšuje. Spretnosti odraslih pa še naprej ostajajo slabše (UMAR, 2020b) in posledično tudi njihova usposobljenost za podjetniško udejstvovanje. Dejstvo je, da podjetniško izobraževanje ni namenjeno zgolj ustvarjanju ambicioznih podjetij, pač pa bi večina mladih, ki bi šli skozi izobraževanje za podjetost in podjetništvo, lahko uporabila pridobljena znanja in spretnosti v številnih poklicih in organizacijah ter dvignila raven znanja in inovacij v podjetjih. To je razlog, zaradi katerega bi izobraževanje za podjetnost in podjetništvo moralo biti na voljo vsem študentom v visokošolskem izobraževanju (Rae et al. 2011).
Slika 5.11: Izobrazba nastajajočih, novih in ustaljenih podjetnikov in nepodjetnikov

Na sliki 5.11 prikazujemo izobrazbeno strukturo zgodnjih in ustaljenih podjetnikov in nepodjetnikov za leto 2020. Med nastajajočimi in novimi podjetniki je bilo največ takšnih z visokošolsko, univerzitetno ali višjo izobrazbo (38,5 %). Ustaljeni podjetniki imajo prevladujočo srednješolsko izobrazbo (42,2 %), med nepodjetniki pa izkazujeta skoraj enak delež srednješolska (35,5 %) in visokošolska, univerzitetna ali višja izobrazba (35,8 %). Večkrat omenjena potreba po digitalnih veščinah, ki so zagotovo prispevale k izrabi poslovnih priložnosti v letu pandemije, kaže na potrebo po prilagajanju razvoja znanj in spretnosti v prihodnjih letih. Prav zato je na področju visokega šolstva prioriteta povečati število vpisnih mest na študijskih programih, pomembnih za digitalno preobrazbo, in krepiti povezovanje med visokim šolstvom in podjetji. Na področju vseživljenjskega učenja pa mora država spodbuditi vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, razvijati programe prekvalifikacij in spodbujati vključevanje vanje, da bi se izboljšala digitalna pismenost odraslih (UMAR, 2020b).

5.5 Dohodek

Nastajajoči in novi podjetniki se je za več kot 6 odstotnih točk povečal delež ustanoviteljev podjetij z najnižje dohodkovne ravni. Podatek je skladen z najpogosteje ugotovljenim motivom za zgodnjo podjetniško aktivnost med Slovenci, ki je bil v letu 2020 pretežno preživetveni motiv, in tudi z odgovori slovenskih podjetnikov, ki so v 44,7 % primerih v letu krize zaradi covida-19 navajali padec družinskih dohodkov. Med ustaljenimi podjetniki se je v največji meri povečal delež tistih s srednje dohodkovne ravni (s 30,9 % v letu 2019 na 40,6 % v letu 2020). K tej spremembi je po eni strani prispeval padec gospodarske aktivnosti in zaslužka med najbogatejšimi, na drugi strani pa slabša izraba potenciala obetavnih priložnosti med najrevnejšimi ustaljenimi podjetniki, ki so v manjši meri izkoristili krizne razmere v svoj prid. Pandemsko leto je še dodatno izpostavilo potrebo po digitalni preobrazbi, ki bo imela znaten vpliv – na primer preko ustvarjenih dohodkov – tudi na podjetnike. Negativen pritisk naj bi bil pri tem večji pri tistih z nižjimi dohodki (OECD, 2017b), kar naj bi ustvarjalo dodaten pritisk na družbeno kohezijo oziroma na povečano družbeno polarizacijo (UMAR, 2020b).
Ključna spoznanja

- V letu 2020 smo v okviru raziskave GEM izmerili, da je bilo v Sloveniji zelo ambicioznih nastajajočih in novih podjetnikov 17 %, kar je povečanje za dve odstotni točki glede na predhodno leto. Ta rezultat kljub izraziti rasti v zadnjih dveh letih še vedno negativno odstopa od ambicioznosti podjetnikov v skupini držav z visokodohodkovnim gospodarstvom, smo se pa že postavili ob bok skupini evropskih držav.

- V Sloveniji so se pričakovanja o zagotavljanju več kot petih delovnih mest v zadnjem letu povečala za okrog 7 odstotnih točk, v drugih skupinah držav pa so ostala enaka ali pa so se zmanjšala. Ta rezultat mogoče malo preseneča glede na nastop krize zaradi covida-19 v letu 2020, vendar je pri tem treba upoštevati, da se podatki za Slovenijo nanašajo na prvi val epidemije, večina drugih držav pa je anketiranje izvedla nekoliko kasneje v letu.

- V Sloveniji imamo velik delež podjetij, ki niso zaposlovalci in tudi ne načrtujejo postati dejanski zaposlovalci. Medtem ko v Sloveniji ustvarja ali načrtuje ustvariti delovna mesta 4,95 % podjetnikov, je ta delež v državah GEM 11,50 %, v državah z visokodohodkovnim gospodarstvom 9,98 % in v evropskih državah 5,79 %. To verjetno pojasnjuje tudi zaznano večje število zaprtih podjetij v času pandemije v letu 2020, saj je podjetja z nič zaposlenimi bistveno laže zapreti kot podjetja z zaposlenimi.
6.1 Ambicioznost podjetnikov

V družbi se vse bolj krepi zavedanje o pomenu inovativnih podjetij in ambicioznih podjetnikov, ki jih ustvarjajo in vodijo. Inovativna in hitro rastoča podjetja, usmerjena v mednarodni prostor, namreč ustvarjajo nadpovprečno dodatno vrednost in največ novih delovnih mest (Autio in Acs, 2010; Bowen in De Clercq, 2008; Wennekers et al., 2010; Estrin, Korosteleva in Mickiewicz, 2014). Kot navaja Fuentelsaz s sodelavci (2020), pa lahko ta potencialna nova delovna mesta neposredno povežemo z ekonomsko rastjo in razvojem (Autio in Acs, 2010), ki nadalje dviguje družbeno zavedanje o pomenu hitro rastočih inovativnih podjetij in jih vse bolj postavlja kot prioriteto v ekonomski politiki držav.

Ker sta ustanavljanje in še posebej uspešna rast takšnih podjetij zelo zahtevna in povezana z velikimi tveganji, so taka podjetja žal zelo redka. Vsi načrti podjetnikov za rast se ne realizirajo vedno tako, kot je želeno, saj podjetnikom ne uspe zagotoviti vseh ustreznih virov, ne dobijo pozitivnega odziva na trgu ali pa naletijo na druge ovire v poslovnem okolju, v katerem delujejo (Carlsson-Wall et al., 2012). V Veliki Britaniji je na primer v populaciji preživelih novih podjetij delež hitro rastočih podjetij, ki zaposlujejo 10 in več ljudi, znašal skromnih 6,4 %, pri čemer so ta podjetja ustvarila kar 64 % vseh novih delovnih mest (Bravo-Biosca et al., 2013).

Namere podjetnika po rasti podjetja so rezultat njegove zavestne in načrtovane aktivnosti, kar so že pred časom potrdile številne empirične študije, ki kažejo na povezavo med ravnijo podjetniških ambicij podjetnikov in rasto njihovih podjetij (Kolvereid in Bullvag, 1996; Baum, Locke in Kirkpatrick, 1998; Baum, Locke in Smith, 2001; Wiklund in Shepherd, 2003; Delmar in Wiklund, 2008). Za trajnostni uspeh in rast podjetja je namreč pomembno, da je podjetje že v zgodnjih fazah usmerjeno v mednarodno okolje, pri čemer razvija in trži mednarodno konkurenčne izdelke ali storitve in išče kupce v mednarodnem okolju, podjetnik pa ima ambiciozne načrte in pričakovanih za obseg poslovanja in zaposlovanja (Zieba, 2017).


V raziskavi GEM želimo meriti in bolje razumeti raven aspiracij podjetnikov po rasti v zgodnji podjetniški aktivnosti in jih primerjati z drugimi poslovnimi okolji ter na ta način iskati vire in vzvode izboljšav. Raven aspiracij podjetnikov po rasti merimo s pomočjo njihovih subjektivnih ocen o tem, koliko dodatnih delovnih mest bo njihovo podjetje ustvarilo v naslednjih petih letih. S svojimi raziskovalnimi rezultati želimo pomagati oblikovalcem vladnih politik in ukrepov, ki spodbujajo te namere oziroma olajšujejo njihovo udejanjanje v praksi.

V tabeli 6.1 so prikazani deleži najambicioznjejših podjetnikov v Sloveniji in v proučevanih skupinah držav. Ambicioznost slovenskih nastajajočih in novih podjetnikov negativno odstopa od pričakovanj kolegov iz preostalih skupin držav. Podjetniki iz skupine držav z visokodohodkovnim gospodarstvom izkazujejo precej višjo stopnjo ambicioznosti, saj je znatraj TEA dobrih 21 % takšnih, ki pričakujejo, da bo njihovo podjetje ustvarilo 10 ali več delovnih mest v petih letih od zagona podjetja (v Sloveniji je ta delež leta 2020 znašal slabih 17 %, leta 2019 pa slabih 15 %).
Tabela 6.1: Ambicioznost podjetnikov po skupinah držav, GEM Slovenija 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Slovenija</th>
<th>GEM</th>
<th>Visoko-dohodkovna gospodarstva</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Delež podjetnikov v TEA, ki pričakujejo, da bo njihovo podjetje ustvarilo 10 ali več delovnih mest v petih letih od zagona podjetja*</td>
<td>16,79 %</td>
<td>19,89 %</td>
<td>21,33 %</td>
<td>16,14 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Delež podjetnikov v celotni populaciji, ki pričakujejo, da bodo ustvarili 19 ali več delovnih mest v petih letih od zagona podjetja**</td>
<td>0,60 %</td>
<td>1,93 %</td>
<td>2,03 %</td>
<td>0,87 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Ali v petih letih od tega trenutka, če podjetje že posluje, pri čemer se dodatno zahteva, da znaša rast števila delovnih mest vsaj 50 %.
** Ali v petih letih od tega trenutka, če podjetje že posluje.

Še večje relativne razlike med Slovenijo in proučevanimi skupinami držav po ambicioznosti podjetnikov zasledimo pri še bolj ambiciozno zastavljenem cilju, da bi ustvarili 19 ali več novih delovnih mest v petih letih. Če je v Sloveniji 0,60 % anketirancev na ravni celotne populacije prepričanih, da lahko v petih letih ustvarijo 19 ali več delovnih mest, je ta delež v državah GEM in visokodohodkovnih gospodarstvih več kot trikrat večji. V primerjavi s skupino evropskih držav (0,87 %) je zaostanek precej manjši.

Dobrih 25 % evropskih nastajajočih in novih podjetnikov pričakuje, da bodo čez pet let ustvarili več kot pet delovnih mest (glej sliko 6.1), pri čemer je bil v Sloveniji ta delež s 30 % nekoliko večji. S tem rezultatom se je Slovenija uvrstila v srednje ambiciozno skupino evropskih držav, vključenih v raziskavo GEM. Največji delež ambicioznih podjetnikov med evropskimi državami so leta 2020 izkazovali Rusija (50 %), Ciper (45 %), Luksemburg (38 %), Norveška in Latvija (32 %). Najmanj ambicioznosti glede števila zaposlenih čez pet let pa so v skupini evropskih držav izražali nastajajoči in novi podjetniki v Avstriji (3 %), Švici (12 %), Španiji (14 %), na Nizozemskem (15 %) in v Grčiji (17 %).

Slika 6.1: Pričakovanja podjetnikov, da v petih letih ustvarijo več kot pet delovnih mest, v TEA (v evropskih državah GEM)
V Sloveniji lahko v zadnjih letih zaznavamo postopno izboljševanje ambicioznosti podjetnikov, ki se je v zadnjem letu ponovno okrepila za 7 odstotnih točk. Sicer je delež ambicioznih podjetnikov leta 2019 znašal 23 %, leta 2018 19 %, leta 2017 22 %, leta 2016 33 %, leta 2015 24 %, leta 2014 29 % in leta 2013 35 %.

Če Slovenijo primerjamo s posameznimi skupinami držav, kar prikazujemo na sliki 6.2, so se razlike v pričakovanjih podjetnikov po več kot petih delovnih mestih v njihovem podjetju čez pet let v zadnjem letu močno zmanjšale. Po eni strani so se v Sloveniji pričakovanja povečala za okrog 7 odstotnih točk, v drugih skupinah držav pa so ostala enaka (v državah GEM 32 %) oziroma so se zmanjšala (v skupini držav z visokodohodkovnim gospodarstvom s 34 % leta 2019 na 32 % leta 2020 in v evropskih državah s 30 % na 26 %). Ta rezultat mogoče malo preseneča glede na nastop krize zaradi covida-19 v letu 2020, je pa pri tem treba upoštevati, da se podatki za Slovenijo nanašajo na prvi val epidemiije, večina drugih držav pa je anketiranje izvedla nekoliko kasneje v letu. Predvidevamo, da bi bila slika ob anketiranju po nadaljevanju pandemije jeseni drugačna.

*Slika 6.2: Načrti podjetnikov o zaposlovanju po skupinah držav*

Večje razlike lahko zaznamo tudi na ravni vseh anketirancev (od 18 do 64 let), vključenih v TEA (glej tabelo 6.2). V Sloveniji je leta 2020 4,95 % (5,77 % v letu 2019) oseb poročalo, da že ustvarjajo delovna mesta oziroma jih bodo vsaj v naslednjih petih letih od zagona podjetja (ali v petih letih od tega trenutka, če podjetje že posluje) in bodo tako postali »podjetje zaposlovalec«. Tudi pri tej spremenljivki je delež slovenskih podjetnikov manjši v primerjavi z deležem v drugih skupinah držav (države GEM 11,50 %, visokodohodkovna gospodarstva 9,98 % in evropske države 5,79 %), kar tudi pomeni, da je v Sloveniji večji delež podjetnikov takšnih, da niso zaposlovalci in tudi ne načrtujejo postati dejanski zaposlovalci. To mogoče pojasnjuje tudi zaznano večje število zaprtih podjetij v času pandemije leta 2020, saj je podjetje z nič zaposlenimi bistveno laže zapreti kot podjetje z zaposlenimi.
**Tabela 6.2: Načrti podjetnikov o zaposlovanju po skupinah držav, GEM Slovenija 2020, APS**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Slovenija</th>
<th>GEM</th>
<th>Visokodohodkovna gospodarstva</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Delež podjetnikov v TEA, ki pričakujejo, da bo v njihovem podjetju čez pet let več kot pet delovnih mest</td>
<td>30,41 %</td>
<td>31,52 %</td>
<td>32,34 %</td>
<td>25,55 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Delež podjetnikov v celotni populaciji, ki že ustvarjajo delovna mesta oziroma jih bodo vsaj v naslednjih petih letih od zagona podjetja</td>
<td>4,95 %</td>
<td>11,50 %</td>
<td>9,98 %</td>
<td>5,79 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Na sliki 6.3 so prikazana pričakovana odraslega prebivalstva v evropskih državah, vključenih v raziskavo GEM, glede dejstva, ali s svojo poslovno dejavnostjo že ustvarjajo delovna mesta oziroma ali pričakujejo, da bodo v naslednjih petih letih ustvarili vsaj eno delovno mesto. Delež takšnih odraslih prebivalcev je v Sloveniji leta 2020 znašal 4,95 %, s čimer smo se uvrstili pod povprečje evropskih držav, vključenih v raziskavo GEM. Največji delež odraslih prebivalcev, ki že ustvarjajo delovna mesta ali verjamejo, da jih bodo ustvarjali v naslednjih petih letih, je v Latviji (11,75 %), na Slovaškem (9,39 %), Hrvaškem (8,3 %) in na Cipru (8,09 %), najmanjši delež pa v Italiji (1,17 %).

**Slika 6.3: Podjetniki, ki že zaposlujejo oziroma to načrtujejo, v celotni populaciji (v evropskih državah GEM)**

---

**6.2 Usmerjenost v mednarodni prostor**

Podjetniške rasti praviloma ni mogoče dosegati na majhnem lokalnem ali nacionalnem tržišču. Za podjetje, locirano v Sloveniji, je zato skorajda nujno, da je usmerjeno v mednarodni prostor, to pa je povezano, kot navaja Estrin s sodelavci (2014), s številnimi tveganji, vendar istočasno ustvarja tudi dodatni potencial za rast.
V raziskavi GEM smo tudi v letu 2020 uporabili raziskovalna vprašanja, ki smo jih redefinirali leta 2019 in s katerimi proučujemo stopnjo mednarodnosti poslovanja podjetij ter stopnjo njihove inovativnosti in konkurenčnosti. Vprašanja so namenjena raziskovanju razpona delovanja nastajajočih in novih podjetij, in sicer v naslednjih elementih:

- razpon ciljnega trga, ki ga definira geografski izvor kupcev, namreč, ali prihajajo iz lokalnega, nacionalnega ali globalnega okolja,
- razpon novosti novih izdelkov in storitev, in sicer, ali so novi za kupce na lokalni, nacionalni ali globalni ravni,
- razpon novosti tehnologij in procesov podjetja, in sicer, ali so novi na lokalni, nacionalni ali globalni ravni.

Če Slovenijo primerjamo s posameznimi skupinami držav, in sicer glede na to, ali podjetja svoje izdelke in storitve tržijo le v lokalnem ali tudi v nacionalnem ali celo mednarodnem okolju, so slovenska nastajajoča in nova podjetja nadpovprečno osredotočena na kupce v globalnem okolju. Kot je prikazano na sliki 6.4, slaba polovica slovenskih podjetnikov poroča, da imajo kupce tudi na globalni ravni (46 % podjetij), pri čemer je v drugih skupinah držav ta delež precej manjši: v državah GEM 23 %, v skupini visokodohodkovnih gospodarstev 29 % in v evropskih državah 33 %.

Ti rezultati ne presenečajo, saj so slovenski podjetniki že tradicionalno zelo mednarodno usmerjeni, kar kažemo tudi rezultati predhodnih raziskav. K temu jih sili majhnost slovenskega trga, ki je še posebej omejujoča na zelo nišnih trgih. Določena inovacijsko gnana slovenska podjetja tako na slovenskem trgu sploh ne ustvarjajo omembe vrednega obsega poslovanja, ampak so skoraj v celoti usmerjena na mednarodne trge.

Slika 6.4: Geografski izvor kupcev podjetij po skupinah držav

Delež nastajajočih in novih podjetij v Sloveniji, ki imajo kupce v globalnih okoljih, torej izven lokalnih in nacionalnih okvirov, je v letu 2020 znašal 46 % (glej sliko 6.5). S tem se je Slovenija v evropskem merilu uvrstila daleč nad povprečje držav, vključenih v raziskavo GEM. O večjem deležu poročajo le podjetniki iz Luksemburga (59 %). Velik delež imajo še ciprska (45 %), grška (42 %) in latvijska podjetja (41 %), o najmanjšem deležu globalnih kupcev pa poročajo podjetniki s Poljske (2 %), iz Italije (10 %), Španije (23 %), Rusije (24 %) in z Norveške (25 %).
Slika 6.5: Delež kupcev podjetja iz globalnega okolja, v TEA (v evropskih državah GEM)

Intenzivnost internacionalizacije v Sloveniji je izrazita, saj je delež nastajajočih in novih podjetij, ki menijo, da je več kot 25 % kupcev njihovih izdelkov ali storitev iz tujine, večji kot v posameznih skupinah držav, vključenih v raziskavo GEM. Kot je prikazano na sliki 6.6, je bilo takšnih podjetij v letu 2020 v Sloveniji 21 %, kar je več kot v posameznih skupinah držav (države GEM 10 %, države iz skupine visokodohodkovnih gospodarstev 13 %, evropske države 16 %).

Slika 6.6: Intenzivnost internacionalizacije nastajajočih in novih podjetnikov po skupinah držav
Kot je prikazano na sliki 6.7, so bile v letu 2020 najvišje stopnje internacionalizacije v evropskih državah (več kot 25 % kupcev v tujini) med nastajajočimi in novimi podjetniki izmerjene v Luksemburgu (30 %), na Cipru (30 %) in na Hrvaškem (25 %), najnižje stopnje internacionalizacije pa na Poljskem (1%), v Italiji (5 %) in Španiji (6 %).

Slika 6.7: Intenzivnost internacionalizacije nastajajočih in novih podjetnikov (v evropskih državah GEM), GEM Slovenija 2020, APS

6.3 Inovacijska naravnkanost zgodnjih podjetnikov

Kot navajata Aulet in Murray (2013), so tako imenovana inovacijsko gnana podjetja s potencialom za rast ključni vir ustvarjanja kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Vodijo jih ambiciozni podjetniki, ki so nadpovprečno samozavestni in premorejo višjo stopnjo podjetniške osredotočenosti za uspešno premagovanje izzivov. Ti podjetniki se tudi hitreje učijo in prilagajajo, pri čemer razvoj podjetja temelji na procesu hitrega učenja na osnovi številnejših poskusov in napak.

O inovacijah lahko govorimo, ko podjetja na trg uspešno uvedejo nov izdelek ali storitev, izboljšajo organizacijo dela ozira proizvodni proces z uvedbo novih tehnologij ali pa uveljavijo nov, inovativen poslovni model. Zahtevnejše oblike inovacij so praviloma rezultat procesa ciljnih vlaganj v raziskave in razvoj ter v komercializacijo izumov ali drugih rešitev, razvitih v procesu inoviranja. Podrobnejši pregled literature o obravnavani tematiki sta sicer že pred časom pripravila Carre in Thurik (2006).
Podjetnikova inovacijska naravnanost igra pomembno vlogo pri določanju stopnje inovacijske moči podjetja, ki je prav tako odvisna od vpetosti podjetja v medpodjetniške in raziskovalne mreže, razvojnega sodelovanja s kupci in dobavitelji, pa tudi od inoviranja naklonjenega poslovnega okolja. Proučujemo razpon novosti novih izdelkov in storitev podjetij ter razpon novosti njihovih uporabljenih tehnologij in procesov, s čimer želimo meriti in proučevati inovacijsko moč podjetij. Pri tem razlikujemo, ali so te novosti nove le na lokalni ravni ali pa tudi na nacionalni ali celo na globalni ravni. Za mnenje o tem povprašamo podjetnike, saj ti najbolje vedo, ali njihovi (potencialni) kupci že poznajo izdelek ali storitev, sorodna tistima, ki ju trži nastajajoče ali novo podjetje, in sicer, ali to drži na lokalni, nacionalni ali globalni ravni.

Slika 6.8: Delež podjetnikov, ki dosegajo vsaj nacionalni oziroma vsaj globalni razpon, in sicer hkrati z vidika trga in novih izdelkov, storitev ali procesov, v celotni populaciji po skupinah držav

<table>
<thead>
<tr>
<th>Skupina držav</th>
<th>Delež podjetnikov</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Slovenija</td>
<td>0,48 %</td>
</tr>
<tr>
<td>GEM</td>
<td>0,43 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Visokodohodkovna gospodarstva</td>
<td>2,35 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Evropske države</td>
<td>0,49 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

GEM Slovenija 2020, APS

Na sliki 6.8 je prikazan razpon poslovanja podjetij, vezan na doseganje vsaj nacionalnega ali vsaj internacionalnega trga, ob hkratnem doseganju kriterij, da so njihovi proizvodi, storitve ali procesi novi na nacionalni oziroma internacionalni ravni. Delež posameznikov med odraslimi prebivalci Slovenije, katerih podjetja dosegajo vsaj nacionalno raven trga in hkrati so tudi njihovi izdelki, storitve ali procesi novost na vsaj nacionalnem trgu, je znašal 1,06 %, kar je delež, zelo primerljiv z deležem v posameznih skupinah držav. Na sliki 6.9 pa je prikazana primerjava z drugimi evropskimi državami, vključenimi v raziskavo GEM, kjer se Slovenija uvršča pod povprečje evropskih držav. Največji delež posameznikov med odraslimi prebivalci, katerih podjetja dosegajo nacionalno raven po obeh kriterijih, je na Slovaškem (2,91 %), najmanjši pa na Poljskem (0,42 %) in v Španiji (0,44 %).
Slika 6.9: Delež podjetnikov, ki dosegajo vsaj nacionalno raven, in sicer hkrati z vidika trga in novih izdelkov, storitev ali procesov, v celotni populaciji (v evropskih državah GEM)

GEM Slovenija 2020, APS

Na sliki 6.10 je prikazan delež podjetnikov kot delež odraslega prebivalstva v evropskih državah, vključenih v raziskavo GEM, ki s svojimi proizvodi dosegajo vsaj internacionalni trg, hkrati pa so njihovi izdelki, storitve in procesi novi vsaj na internacionalni ravni. Ta delež je leta 2020 za Slovenijo znašal 0,48 %, s čimer se Slovenija uvršča v povprečje evropskih držav, vključenih v raziskavo GEM. Največji delež posameznikov med odraslimi prebivalci, katerih podjetja dosegajo internacionalno raven po obeh kriterijih, je na Slovaškem (1,21 %), najmanjši pa na Poljskem (0,01 %) in v Italiji (0,02 %).

Slika 6.10: Delež podjetnikov, ki dosegajo vsaj globalno raven, in sicer hkrati z vidika trga in novih izdelkov, storitev ali procesov, v celotni populaciji (v evropskih državah GEM)
Na sliki 6.11 je prikazan delež podjetnikov kot delež odraslega prebivalstva v evropskih državah, vključenih v raziskavo GEM, ki s svojimi proizvodi dosego skupaj vsaj nacionalni ali vsaj internacionalni trg, hkrati pa so njihovi izdelki, storitve ali procesi novi vsaj na nacionalni ali na internacionalni ravni. Ta delež je leta 2020 za Slovenijo znašal 1,54 %, s čimer se naša država uvršča v spodnjo polovico evropskih držav, vključenih v raziskavo GEM. Največji delež posameznikov med odraslimi prebivalci, katerih podjetja dosego ali nacionalno ali internacionalno raven po obeh kriterijih, je na Slovaškem (4,12 %) in na Nizozemskem (3,57 %), najmanjši pa na Poljskem (0,43 %) in v Španiji (0,58 %).

Slika 6.11: Delež podjetnikov, ki dosego vsaj nacionalno ali vsaj globalno raven, in sicer hkrati z vidika trga in novih izdelkov, storitev ali procesov, v celotni populaciji (v evropskih državah GEM)

Slika 6.11: Delež podjetnikov, ki dosego vsaj nacionalno ali vsaj globalno raven, in sicer hkrati z vidika trga in novih izdelkov, storitev ali procesov, v celotni populaciji (v evropskih državah GEM)

Podatki o mednarodni vpetosti slovenskih podjetnikov in predvsem inovacijsko gnanih podjetij so dokaj spodbudni. Ključno je, da država nadaljuje s procesi izboljšav poslovnega okolja in podpore najambicioznejšim podjetnikom, da bi ohranili in še okrepili dejavnosti podjetij v Sloveniji. To je še posebej pomembno v teh časih, ko je poslovno okolje dodobra razburkala negotovost zaradi pandemije. Treba se je tudi zavedati, da podjetja rastejo kot rezultat zavestne in načrtovane aktivnosti podjetnika, za kar mora podjetnik zagotoviti ustrezne in zadostne vire, prav tako pa mu morajo biti pri tem naklonjeni ugodni okvirni pogoji poslovnega okolja, v katerem deluje.

Podjetjem moramo zato omogočiti podporo pri rasti in na področju inovativnosti, da bi tako čim bolj omilili negativne posledice vplivov poslovnega okolja. Zavedati se je tudi treba, da se krepka konkurencija med državami, ki se vse bolj zavedajo pomena talentov in inovacijsko gnanih podjetij ter aktivno vabi podjetja v svoja okolja. Podjetja pa so zaradi narave dela in poslovanja tudi vedno bolj fleksibilna glede lokacije svojih aktivnosti, ki jih lahko deloma ali v celoti preselijo tudi v druga poslovna okolja in na ta način zmanjšajo prispevek k ustvarjanju kakovostnih delovnih mest v Sloveniji. Za našo državo je ključnega pomena, da podjetniki inovacijsko gnanih podjetij dejavnosti ohranjajo v Sloveniji.

Nadgrajeno in bolj konkurenčno poslovno okolje bo okreplilo pozitivne elemente, povezane z ambicioznimi podjetniki, ki delujejo v svojem domačem okolju in v podjetjih angažirajo talentirane posameznike, prav tako pa so tudi najboljši promotorji slovenskega znanja in tehnologij. Pri tem bi veljalo močno okrepeti povezave med raziskovalno sfero in podjetji in tako dejansko sprostiti velik
neizkoriščen potencial ter bistveno okrepiti raziskovalno-razvojne aktivnosti podjetij, kar bo lahko vodilo k dodatni krepitev proizvodnih in drugih poslovnih kapacitet v Sloveniji.

Prav tako je pomembno poudariti in se zavedati, da rast podjetja podjetniku ne prinaša samo prednosti oziroma koristi, ampak tudi številne izzive in slabosti ter predvsem teveganja. Če tega ne znamo ceniti in pravilno vrednotiti ter predvsem pravilno razumeti, tvegamo, da se podjetniški potenciali posameznikov ne bodo izrazili v želeni smeri. Tudi podjetniki so samo ljudje, ki tehtajo prednosti in slabosti, kar se lahko dogaja na zavedni ali nezavedni ravni in lahko pretehta tudi v smeri, ki podjetniki odvrnejo od zasledovanja zelo ambicioznih načrtov. Ker je delež ambicioznih in nadpovprečno sposobnih in motiviranih podjetnikov zelo omejen, se mora država še naprej osredotočati na razvoj ukrepov in programov, namenjenih inovacijsko gnanim podjetjem (tako startupom kot scaleupom oziroma visokotehnološkim gazelam).

Kot navaja Lafuente s sodelavci (2020), države vse več sredstev usmerjajo v spodbujanje nastajanja novih podjetij in zaposlovanja, pri čemer je pomembno, da so podjetja deležna podpore tudi v nadaljnjih fazah razvoja, ko se soočajo z izzivi rast. Ob umanjšanju mehanizmov podpore za rast in razvoj podjetij se lahko namreč zgodi, da z rastjo naletijo na prevelike ovire in izzive v poslovnem okolju, s katerimi se ne morejo uspešno soočiti, in predčasno zaključijo s poslovanjem. Prav tako je pomembno, da je država intenzivno podprla podjetja, prizadeta zaradi pandemije.


Veseli nas, da se v zadnjih letih v Sloveniji počasi, a vztrajno krepi zavedanje o pomenu inovacijsko gnanih podjetij, ki jih ustanavljajo in vodijo ambiciozni podjetniki. Deloma so k temu prispevali uspehi in merljivi učinki podjetij, deloma različne študije, kot je tudi raziskava GEM. Večje zavedanje izvajalcev vladnih politik je privedlo tudi do povečanega vlaganja energije in naporov, usmerjenih v podporo podjetjem pri zagotavljanju različnih virov, pa tudi v ustvarjanje ugodnejših okvirnih pogojev za poslovanje podjetij. S tem se krepijo pogoji za aktivacijo razpoložljivega podjetniškega talenta in privabljanje novega talenta. Pri tem moramo prisluhniti ugotovitvam Puente in sodelavcev (2017), ki ugotavljajo, da višje stopnje izobrazbe prispevajo k večji verjetnosti, da imajo ljudje tudi večje aspiracije po rasti, kar je tudi sicer v skladu s številnimi drugimi študijami. Zato je še toliko bolj pomembno, da se v Sloveniji potrudimo reformirati inovacijski sistem in bolje povezati javne raziskovalne organizacije in podjetja. S tem bi se lahko nadejali močnejšega pospeška inovacijske dejavnosti novih in obstoječih podjetij, kar bi zelo pozitivno prispevalo h komercializaciji novih znanj in tehnologij ter k ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in krepitev družbene bLAGINJE.
Ključna spoznanja:

- Med nastajajočimi in novimi podjetji v Sloveniji je 85 % vseh podjetij družinskih, med njimi pa prevladujejo tista, pri katerih družina sodeluje v vodenju, ne pa tudi v lastništvu podjetja – takih je 66,9 % vseh novonastajajočih podjetij.
- V 26,9 % družinskih podjetij v Sloveniji sodelujejo družinski člani tako v lastništvu kot tudi v vodenju nastajajočih in novih podjetij.
- V Sloveniji je večina ustaljenih podjetij družinskih (96,4 %), najpogostejša oblika družinskega podjetništva, ki zajema skoraj tri četrtine vseh ustaljenih podjetij, pa je tista, pri kateri družinski člani sodelujejo v vodenju, ne pa tudi v lastništvu podjetja.
- Manj kot četrtina ustaljenih podjetij vključuje družinske člane tako v vodenje kot tudi v solastništvo podjetja.
- Delež visoko inovativnih podjetij je v vseh geografskih regijah sveta za nedružinska podjetja večji kot za družinska. Razlika v korist nedružinskih podjetij v primerjavi z družinskimi je največja v evropskih državah.
- Slovenija se med družinskimi in nedružinskimi podjetji po kazalniku inovativnosti uvršča nad povprečje evropskih držav, a pod povprečje razvitrih držav Severne Amerike in Azije, pa tudi pod povprečje držav GEM.
- Povezava med kazalnikom inovativnosti in bruto nacionalnim dohodkom na prebivalca kaže na to, da podjetniki v gospodarstvih z višjo stopnjo razvoja razvoja zaznavajo manj možnosti za uvedbo novih in inovativnih gospodarskih dejavnosti in težje izkazujejo inovativnost in novosti.
7.1 Družinska podjetja v raziskavi GEM


V letu 2018 je raziskovanje družinskega podjetništva predstavljalo posebno tematiko v okviru raziskave GEM, v kateri je sodelovalo 48 držav, med njimi tudi Slovenija.

Družina je lahko v podjetniško aktivnost vključena s solastništvom in/ali vodenjem. Kot je prikazano na sliki 7.1, obstajajo tri oblike, ki jih v GEM označujemo kot družinsko podjetništvo: 1) družinski člani so lahko solastniki in vodijo podjetja, 2) družinski člani so lahko solastniki podjetja, a jih ne vodijo, ali 3) družinski člani niso solastniki podjetja, ampak so vključeni v njegovo vodenje. Vsaka od teh treh oblik predstavlja močno vključenost družine in jih skupaj obravnavamo kot oblike družinskega podjetništva (Kelley et al., 2020).

Slika 7.1: Oblike družinskega podjetništva v GEM, GEM Family Business 2018, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Družinski člani niso solastniki podjetja</th>
<th>Družinski člani so solastniki podjetja</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Družinski člani sodelujejo v vodenju</td>
<td>Družinsko podjetje</td>
</tr>
<tr>
<td>Družinski člani ne sodelujejo v vodenju</td>
<td>Nedružinsko podjetje</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pri pregledu zgodnje podjetniške aktivnosti lahko ugotovimo, da v Vzhodni in Južni Aziji v bistvu celotna zgodnja podjetniška aktivnost vključuje (širšo) družino. Na Japonskem, Tajvanu in Kitajskem je delež družinskega podjetništva najmanjši – nekaj več kot 40 % celotne zgodnje podjetniške aktivnosti. V Evropi in Severni Ameriki se vključenost družine v zgodnji podjetniški aktivnosti giblje med 54 % v Turčiji do 90 % na Poljskem.

Najpogostejša oblika družinskega podjetništva v zgodnji podjetniški aktivnosti je vodenje brez solastništva. Velik delež teh oblik družinskega podjetništva, približno 85 % ali več celotne zgodnje podjetniške aktivnosti družinskega podjetništva, prevladuje v štirih gospodarstvih iz različnih regij: Madagaskar, Panama, Indonezija in Poljska. Na drugi strani pa Kitajska poroča le o 12-odstotnem vodenju brez solastništva. Naslednja najpogostejša oblika družinskega podjetja je solastništvo z vodenjem. Ta oblika označuje več kot tretjino družinskih podjetnikov v Kolumbiji, Urugvaju in Združenih arabskih emiratih, vendar manj kot 5 % vse zgodnje podjetniške aktivnosti družinskega podjetništva v Republiki Koreji. Tako oblika družinskega podjetništva, da bi bili podjetniki, ki so člani družine, tudi solastniki, vendar ne bi sodelovali tudi v vodenju družinskega podjetja, pa srečamo le redko. V številnih gospodarstvih (Tajska, Portoriko, Bolgarija, Velika Britanija, Rusija, Ciper in Francija) te oblike ne prepoznavajo kot oblike družinskega podjetništva. Najvišjo stopnjo te oblike lahko opazimo v Argentini (18 %).
Obseg družinskega podjetništva v zgodnji podjetniški aktivnosti po državah GEM je prikazan na sliki 7.2.

*Slika 7.2: Obseg družinskega podjetništva v zgodnji podjetniški aktivnosti*
Med ustaljenimi podjetji lahko pri primerjavi zgodnje podjetniške aktivnosti opazimo podobnosti. Vsi uveljavljeni lastniki podjetij na Tajskem in 94 % v Indoneziji so navedli, da v podjetniške aktivnosti vključujejo družino. Po drugi strani je to predstavljalo manjši delež ustaljenega podjetništva na Kitajskem (30 %), Države srednje Evrope (Slovenija, Slovaška, Poljska in Hrvaška) in Bolgarija poročajo, da je več kot 90 % ustaljenih podjetij družinskih. Tudi v Latinski Ameriki je vključenost družine v ustaljenem podjetništvu sorazmeroma velika, na primer v Argentini (92 %) ali v Panami (99 %), kjer torej predstavlja skoraj celotno ustaljeno podjetništvo. Poleg že omenjene Kitajske je tudi na Bližnjem vzhodu in v Afriki opazen kontrast: na primer na Madagaskarju in v Libanu je stopnja ustaljenega podjetništvu med prebivalstvom 22-odstotna, vendar na Madagaskarju 97 % vseh ustaljenih podjetnikov vključuje družino, v Libanu pa je takih manj kot 70 %.

Glede oblike družinskega podjetništva v ustaljeni podjetniški aktivnosti velja, da blizu 40 % ali več uveljavljene poslovne dejavnosti v vseh gospodarstvih GEM vključuje člane družine v vodenje, vendar ne tudi v lastništvu; izjema je Kitajska, kjer je ta delež le 9-odstoten. Oblika družinskega podjetništva, ki vključuje sodelovanje družine v vodenju in v lastništvu, predstavlja približno 30 % ustaljenega podjetništva v Luksemburgu, Združenih arabskih emiratih in Kanadi. V nasprotju s tem je v Južni Koreji, Indoneziji, Izraelu, Panami in na Madagaskarju le 4 % ali manj te oblike med ustaljenimi podjetji. Tudi med ustaljenimi podjetniki je sodelovanje družine v lastništvu, a brez vodenja redko; tako na Tajskem, v Indoneziji, Panami, Peruju, Gvatemali, Izraelu, Libanu, Sudanu in Ruski federaciji ni nobenega družinskega podjetja takšne oblike. Obseg družinskega podjetništva v ustaljeni podjetniški aktivnosti je prikazan na sliki 7.4.

Slika 7.3: Delež slovenskih družinskih podjetij v zgodnji in ustaljeni podjetniški aktivnosti
Slika 7.4: Obseg družinskega podjetništva v ustaljeni podjetniški aktivnosti

GEM Family Business 2018, APS
Slika 7.5: Oblike in obseg družinskega podjetništva v Sloveniji

Na sliki 7.5 prikazujemo oblike in obseg družinskega podjetništva v Sloveniji. Podatki kažejo, da je v Sloveniji večina ustaljenih podjetij družinskih, najpogostejša oblika družinskega podjetništva, ki zajema skoraj tri četrtine vseh ustaljenih podjetij, pa je tista, pri kateri družinski člani sodelujejo v vodenju, ne pa tudi pri lastništvu podjetja. Manj kot četrta ustaljenih podjetij vključuje družinske članske v vodenje in solastništvo podjetja.

Med nastajajočimi in novimi podjetji je prav tako velika večina družinskih, in sicer 85% vseh podjetij, tudi med njimi pa prevladujejo tiste družinska podjetja, pri katerih družina sodeluje v vodenju, ne pa tudi v lastništvu podjetja.

7.2 Inovativnost družinskih podjetij

V raziskovanju inovativnosti družinskih podjetij (zgodnja podjetniška aktivnost) so bili kot družinski podjetniki oziroma podjetniki družinskih podjetij opredeljeni tisti, katerih podjetja so (ali se pričakuje, da bodo) v večinski lasti in jih večinoma vodi ena (širša) družina (in to ni enosebno podjetje).

Z vidika konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev inovativnost pomembno prispeva h kakovostnemu podjetništvu. Toda inovativnosti ni mogoče enostavno opisati, še posebej, ker inovativnost zajema širok nabor različnih vidikov in zaznav. Podjetniška inovativnost je odvisna tako od posameznih dejavnikov kot od okolja, v katerem posameznik deluje (Širec in Močnik, 2016). V okviru GEM opazujemo inovativnost podjetij s tržnega vidika, s poudarkom na podjetnikovem dojemanju trga, s katerim se sooča; GEM podjetnike sprašuje o novosti uporabljenih tehnologij (oziroma o namerah njene uporabe), novosti izdelka ali storitve za kupce ali potencialne kupce in
o stopnji konkurence na trgu, na katerem deluje ali želi nanj vstopiti. Tisti z visoko stopnjo zaznane
inovativnosti zato menijo, da se njihova podjetja bistveno razlikujejo od obstoječih organizacij na
trgu in da njihova dejavnost temelji na novih postopkih ter predstavlja novo ponudbo izdelkov/
storitev. Podjetja z nizko stopnjo inovativnosti delujejo v stabilni populaciji, katere rutine,
kompetence in ponudbe se od obstoječih organizacij razlikujejo le minimalno (če sploh). Na
podlagi opisanih značilnosti se identificirajo inovativni in imitativni podjetniki (Koellinger, 2008).

Kar zadeva merilo inovativnosti, moramo poudariti, da je koncept, razvit v okviru GEM,
poenostavljen in se precej razlikuje od koncepta, operacionaliziranega v smislu patentov, izdatkov
za raziskave in razvoj itd. V tem poglavju je torej inovativnost podjetniške aktivnosti opisana
s tem, kako podjetniki dojemajo različne vidike uvajanja nove gospodarske dejavnosti (z vidika
novosti izdelkov/storitev in z vidika zaznavanja konkurence). V okviru raziskovalnega okvira GEM podjetniki zato ocenjujejo svoje dojemanje treh inovativnih vidikov
svojih podjetniških prizadevanj – dejansko (objektivno) stanje inovativnosti ni ugotovljeno. Zelo
verjetno je, da je takrat, ko je gospodarstvo bolj razvito, stopnja zaznavanja novosti novih izdelkov
in/ali storitev nižja. Zato je treba rezultate razlagati glede na razvoj obravnavanega gospodarstva
(ali trga) (Tominc in Širec, 2020).

Kar zadeva geografsko porazdelitev, je mogoče opaziti jasen vzorec razlik med družinskimi in
nedružinskimi podjetji, ki je v vseh preiskovanih svetovnih regijah precej skladen. Delež visoko
inovativnih podjetij je v vseh geografskih regijah sveta za nedružinska podjetja večji kot za
družinska. Razlika v korist nedružinskih podjetij v primerjavi z družinskih podjetij je največja v
evropskih državah, kjer delež visoko inovativnih nedružinskih podjetij presega delež družinskih
podjetij za deset odstotnih točk; razlika je najmanjša v Južni in Vzhodni Aziji, kjer družinska
podjetja zaostajajo za dve odstotni točki, medtem ko na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki
družinska podjetja glede na delež visoko inovativnih podjetij vodijo za odstotno točko v primerjavi
z nedružinskih podjetji.

Delež podjetij z nizko stopnjo inovativnosti je v družinskih podjetjih v vseh geografskih regijah
večji kot pri nedružinskih. Tako pri družinskih kot pri nedružinskih podjetjih je stopnja dojemanja
podjetnikov o uvajanju inovacij na trg najnižja v evropskih državah (med vsemi geografskimi
regijami); 43 % družinskih in 33 % nedružinskih podjetij je razvrščenih med nizko inovativna
podjetja. Med nedružinskih podjetij je največji delež visoko inovativnih podjetij v Južni in
Vzhodni Aziji (37 %) ter na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki (35 %), sledijo Srednja in Južna
Amerika (29 %) in podsaharska Afrika (27 %), na koncu lestvice pa so evropske države (24 %).
Isti vrstni red, zamenjata se le prvi dve mesti, je med družinskih podjetji: največji delež visoko
inovativnih podjetij je na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki (36 %), v Južni in Vzhodni Aziji (35 %),
sledijo Srednja in Južna Amerika (29 %) in podsaharska Afrika (27 %), na koncu lestvice pa so evropske države (24 %).
Isti vrstni red, zamenjata se le prvi dve mesti, je med družinskih podjetji: največji delež visoko
inovativnih podjetij je na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki (36 %), v Južni in Vzhodni Aziji (35 %),
sledijo Srednja in Južna Amerika (29 %) in podsaharska Afrika (27 %), na koncu lestvice pa so spet
na koncu lestvice (14 %).
**Tabela 7.1: Inovativnost družinskih in nedružinskih podjetij, GEM Family Business 2018, APS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Države podsaharske Afrike</th>
<th>Države bližnje vzhod in Severna Afrika</th>
<th>Južna in Vzhodna Azija</th>
<th>Severna in Južna Amerika</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Družinska podjetja</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Visoka inovativnost</td>
<td>23 %</td>
<td>20 %</td>
<td>36 %</td>
<td>35 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Srednje visoka inovativnost</td>
<td>44 %</td>
<td>47 %</td>
<td>42 %</td>
<td>44 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Nizka inovativnost</td>
<td>33 %</td>
<td>33 %</td>
<td>21 %</td>
<td>21 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Skupaj</td>
<td>100 %</td>
<td>100 %</td>
<td>100 %</td>
<td>100 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nedružinska podjetja</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Visoka inovativnost</td>
<td>30 %</td>
<td>27 %</td>
<td>35 %</td>
<td>37 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Srednje visoka inovativnost</td>
<td>45 %</td>
<td>49 %</td>
<td>46 %</td>
<td>47 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Nizka inovativnost</td>
<td>25 %</td>
<td>24 %</td>
<td>19 %</td>
<td>17 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Skupaj</td>
<td>100 %</td>
<td>100 %</td>
<td>100 %</td>
<td>100 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Opisana razporeditev se odraža tudi v povprečnih vrednostih kazalnika inovativnosti, ki ga prikazujemo v tabeli 7.2. Na lestvici od 1 do 3 (razpon za kazalnik inovativnosti) je najvišja povprečna vrednost dosežena za nedružinska podjetja v državah Južne in Vzhodne Azije (1,67), sledijo pa družinska in nedružinska podjetja na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki (po 1,65). Najnižje povprečne vrednosti kazalnikov najdemo v skupini družinskih podjetij v podsaharski Afriki (1,46) in v družinskih podjetjih v evropskih državah (1,37).

**Tabela 7.2: Kazalnik inovativnosti v družinskih in nedružinskih podjetjih, GEM Family Business 2018, APS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kazalnik inovativnosti</th>
<th>GEM</th>
<th>Slovenija</th>
<th>Države podsaharske Afrike</th>
<th>Države bližnje vzhod in Severna Afrika</th>
<th>Južna in Vzhodna Azija</th>
<th>Severna in Južna Amerika</th>
<th>Evropske države</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Družinska podjetja</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Povprečje kazalnika inovativnost</td>
<td>1,49</td>
<td>1,442</td>
<td>1,46</td>
<td>1,65</td>
<td>1,63</td>
<td>1,53</td>
<td>1,37</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nedružinska podjetja</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Povprečje kazalnika inovativnost</td>
<td>1,59</td>
<td>1,586</td>
<td>1,55</td>
<td>1,65</td>
<td>1,67</td>
<td>1,59</td>
<td>1,52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 Kazalnik je izračunan kot povprečna vrednost treh dimenzij: novost izdelka/storitve za kupce, konkurenčna podjetja in inovativnost tehnologij. Vsaka dimenzija ima tri možne stopnje.
Slovenija se med družinskimi in nedružinskimi podjetji po kazalniku inovativnosti uvršča nad povprečje evropskih držav, a pod povprečja razvitrih držav Severne Amerike in Azije, pa tudi pod povprečje držav GEM.

Podjetniška inovativnost je odvisna od okolja, v katerem posamezniki delujejo. Čeprav pretekle raziskave kažejo, da se podjetniki v visoko razvitrih državah v povprečju pogosteje ukvarjajo z inovativnimi in ne zgolj imitativnimi dejavnostmi (Koellinger, 2008), se je dojemanje podjetnikov o uvajanju novih gospodarskih dejavnosti danes spremenilo. Povezava med kazalnikom inovativnosti in bruto nacionalnim dohodkom na prebivalca je namreč negativna in statistično značilna (čeprav je moč povezave šibka) tako za skupino družinskih kot tudi nedružinskih podjetij, kar lahko kaže na to, da podjetniki v gospodarstvih z višjo stopnjo razvoja zaznavajo manj priložnosti za uvedbo novih in inovativnih gospodarskih dejavnosti in težje izkazujejo inovativnost in novosti. Zaznavanje inovativnosti je subjektivno in odvisno od položaja opazovalca. Ko se pogled opazovalca nanaša na drugačno perspektivo, postanejo merila za to, kaj je inovativo v podjetniški gospodarski dejavnosti, drugačna (Koellinger, 2008).

Obstaja veliko raziskav o tem, da so značilnosti družbenoekonomskega sistema povezane z razširjenostjo inovativnega podjetništva (Hessels et al., 2008), ti vplivi pa so zelo raznoliki in se nanašajo na različne in večplastne značilnosti. Na primer: dimenzija socialne usmerjenosti države pozitivno in pomembno vpliva na inovativnost zgodnje podjetniške aktivnosti (Urbano et al., 2016); institucionalno okolje, ki spodbuja stabilnost, vodi do več imitacij, če pa institucionalno okolje spodbuja prožnost, spodbuja tudi več inovacij (Young et al., 2018). Prav tako se inovativno podjetništvo v povprečju povečuje, ko imajo posamezniki visoko stopnjo zaznavanja o urejenih institucionalnih pogojih v okolju, pogojih, ki zagotavljajo pravice intelektualne lastnine in predpise o svobodi poslovanja (Raza et al., 2018) itd.

Internacionalizacija (odstotek letnih prihodkov od prodaje strankam, ki živijo zunaj države) je pozitivno in statistično značilno povezana s stališči podjetnikov o njihovi inovativnosti; to lastnost lahko identificiramo v skupini družinskih in nedružinskih podjetij. Nagrnjenost podjetnikov k izvozu in dojemanje inovativnosti sta torej pozitivno povezana (Munoz-Bullon et al., 2015).

Medtem ko je raven zaznane inovativnosti med družinskimi podjetji v povprečju nižja po vsem svetu, so nekatere značilnosti obeh skupin podobne: zaznana inovativnost v obeh skupinah družinskih in nedružinskih podjetij je pozitivno povezana s stopnjo zaznane internacionalizacije in hkrati negativno z ravno BDP na prebivalca.

Družinska in nedružinska podjetja se torej razlikujejo v povprečni zaznani stopnji inovativnosti ali novosti svojih aktivnosti. To je tudi posledica različnih značilnosti, ki jih lahko pripisemo posameznikom, ki so jedro družinskega podjetja in lahko vplivajo na inovativnost gospodarske dejavnosti, ki jo družinsko podjetje ponuja trgu. Družinska podjetja so na primer manj nagrnjena k tveganju v primerjavi z nedružinski podjetji; da bi se družinska podjetja izognila poslovnemu neuspehu ali izgubi nadzora, pogosto obravnavajo izogibanje velikim tveganjem kot ustrezen pristop (Hiebl, 2014), po drugi strani pa je inovativnost povezana z večjo stopnjo tveganja (Kraiczy et al., 2015). Prav tako se socialni kapital družinskih podjetij razlikuje od socialnega kapitala nedružinskih podjetij (Levie in Lerner, 2009), mreže in vezi v družinskih podjetjih so drugačne – saj se z mreženjem zasebne sfere (z družino in prijatelji) zmanjšuje inovativnost; inovativnost se namreč v povprečju poveča z mreženjem v javni sferi (s strokovnjaki, na delovnem mestu itd.) (Schott in Sedaghat, 2014). Tako lahko ta dejstva deloma prispevajo k povprečno manjši inovativnosti družinskih podjetij v primerjavi z nedružinskimi.
Kakovost podjetniškega ekosistema

Ključna spoznanja

• Po vrednosti indeksa nacionalnega podjetniškega konteksta NECI, ki za Slovenijo znaša 4,6 (na lestvici od 0 do 10), smo tik pod evropskim in svetovnim povprečjem, nekoliko bolj pa zaostajamo, če se primerjamo s skupino najbolj razvitih, inovacijskih gospodarstev. 
• Slovenski izvedenci najviše ocenjujejo dostop do razpoložljive fizične infrastrukture, dinamičnost notranjega trga ter kakovost poslovne in strokovne infrastrukture.
• Najniže v povprečju ostajajo ocenjeni izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo na primarni in sekundarni ravni, vladne politike – tako v smislu regulative kot podpore ter prenos raziskav in razvoja.
• V primerjavi z letom poprej se je izboljšalo sedem okvirnih pogojev za podjetništvo, po oceni slovenskih izvedencev najbolj kulturne in družbene norme, kar je glede na prejšnja leta presenetljivo, izboljšale pa so se tudi ocene izobraževanja za podjetništvo na vseh ravneh.
• Najizrazitejše poslabšanje povprečne ocene v primerjavi z letom 2019 beležijo vladni programi za podjetništvo, predvsem zaradi števila vladnih programov za nova in rastoča podjetja.
• Mnenje izvedencev je, da se je podjetniški sektor v Sloveniji proaktivno odzval na zaprtje zaradi pandemije covida-19. 
• Med zaviralnimi dejavniki za podjetništvo v Sloveniji se je največ odgovorov izvedencev ponovno nanašalo na regulativo vladnih politik, največ prednosti za spodbujanje podjetništva pa so prepoznali v zmogljivostih za podjetništvo.


8.1 Ocena okvirnih pogojev za podjetništvo

Da bi ugotovili te značilnosti, so izvedenci po vseh okvirnih pogojih s pomočjo Likertove lestvice od 0 (zelo nezadovoljivo) do 10 (zelo zadovoljivo) ocenili širok nabor izjav. Tako zbrani podatki so harmonizirani in ustreznega uteženi, z analizo zanesljivosti in metodo glavnih komponent pa se pridobi večdimenzionalna mera – skupna povprečna ocena posameznega okvirnega pogoja za podjetništvo na nacionalni ravni. V vsaki državi se v skladu z metodologijo zberejo mnenja vsaj...

Med vsemi ocenjenimi podjetniškimi okviri v Sloveniji ima, tako kot že vsa leta doslej, najvišjo oceno razpoložljiva fizična infrastruktura. Temu podjetniškemu pogoju s povprečnimi ocenami nad 5 (5 = niti res niti narobe; ocene nad 5 pomenijo pozitivno rangiranje, ocene pod 5 pa negativno) sledijo dinamičnost notranjega trga ter kakovost poslovne in strokovne infrastrukture, ki jo potrebujejo nova in rastoča podjetja (lastninske pravice, poslovna infrastruktura, računovodske, pravne in druge storitve). V primerjavi z letom 2019 se je izboljšalo kar sedem okvirnih pogojev za podjetništvo, po oceni izvedencev najbolj, presenetljivo, kulturne in družbene norme, za katere so bile sicer vrsto let zabeležene zelo nižke povprečne ocene, izrazito pod povprečjem skupine evropskih držav, sodelujočih v raziskavi GEM. Temu sledi postopno izboljšanje izobraževanja za podjetništvo na vseh ravneh, kar nekoliko kaže, da je razmeroma dobro obvladovano in izboljšano večmesečnega zaprtja izobraževalnih ustanov v času pandemije. Pri vseh teh ocenah pa moramo ves čas upoštevati, da se je anketiranje zaključilo konec junija, ko posledice pandemije še niso bile izražene v polni meri.

Podjetnik ali podjetniški tim je vselej v tesni interakciji ne le z gospodarskim, temveč tudi s kulturnim in družbenim okoljem, ki vpliva na njegove/njihove podjetniške odločitve in jih sooblikuje. Ob tem, da izvedenci dobro ocenjujejo infrastrukturo za podjetništvo v Sloveniji, je mogoče zaslediti tudi postopno izboljšanje naklonjenosti podjetništva in podjetniških vrednot, kar je rezultat podjetniškega izobraževanja, razumevanja javnosti o vlogi in pomenu podjetništva, promocije podjetniških zgodb v medijih, dobrih zgledov, primerov dobre prakse na tekmovanjih, natečajah, konferencah in drugih projektih, povezanih s podjetništvom. Že v 3. poglavju smo ugotovili, da ljudje v Sloveniji menijo, da je podjetništvo dobra izbira kariere, da je slovenska družba spoštuje in priznava zahtevnost podjetniškega poklica in ga nagrajuje z visoko stopnjo družbenega spoštovanja ter da je v medijih mogoče zaznati visoko stopnjo podpore podjetništvu. Podrobnejšo analizo ovira kulturnih in družbenih norm predstavljamo v podpoglavlju 8.1.4.

Najizrazitije poslabšanje povprečne ocene v primerjavi z letom 2019 je bilo vključeno pri vladnih programih za podjetništvo (s povprečno oceno 5,13 v letu 2019 in znižanjem na 4,47 v letu 2020). Okviri pogoji za podjetništvo, ki so v Sloveniji njeslabše ocenjeni, so sicer še naprej enaki kot že nekaj let zarejali; to so izobraževanje za podjetništvo na primarni in sekundarni ravni, vladne politike in nezadosten obseg, v katerem nacionalne raziskave in razvoj vodijo do novih poslovnih priložnosti in so na voljo MSP (obstoj in učinkovitost različnih mehanizmov za prenos raziskovalnih dosežkov in tehnologije z univerz in iz raziskovalnih centrov v podjetniško prakso).
Slika 8.2: Povprečne ocene okvirnih pogojev za podjetništvo v Sloveniji primerjalno s povprečjem evropskih držav in vseh držav GEM

Tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Slovenija</td>
<td>4,41</td>
<td>4,08</td>
<td>3,56</td>
<td>4,47</td>
<td>3,31</td>
<td>4,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Povprečje evropskih držav</td>
<td>4,70</td>
<td>4,44</td>
<td>3,95</td>
<td>4,87</td>
<td>3,28</td>
<td>4,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Povprečje držav GEM</td>
<td>4,50</td>
<td>4,49</td>
<td>4,05</td>
<td>4,70</td>
<td>3,24</td>
<td>4,79</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Prenos raziskav in razvoja</th>
<th>Poslovna in strokovna infrastruktura</th>
<th>Notranji trg – dinamičnost</th>
<th>Notranji trg – odprtost, bremen</th>
<th>Fizična infrastruktura</th>
<th>Kulturne in družbene norme</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Slovenija</td>
<td>4,09</td>
<td>5,10</td>
<td>5,59</td>
<td>4,50</td>
<td>6,81</td>
<td>4,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Povprečje evropskih držav</td>
<td>4,27</td>
<td>5,46</td>
<td>4,88</td>
<td>4,55</td>
<td>6,60</td>
<td>4,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Povprečje držav GEM</td>
<td>4,13</td>
<td>5,24</td>
<td>5,12</td>
<td>4,40</td>
<td>6,52</td>
<td>5,15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

GEM Slovenija 2020, NES

Primerjava povprečnih ocen okvirnih pogojev za podjetništvo z evropskimi državami GEM in vsemi sodelujočimi državami (slika 8.2) kaže, da se Slovenija v letu 2020 nad povprečje Evrope uvršča pri štirih okvirnih pogojih, najizraziteje pri dinamičnosti notranjega trga in fizični infrastrukturi.
Pri teh dveh okvirnih pogojih beležimo tudi višje povprečje ocene, kot to velja za skupino vseh sodelujočih držav GEM.

Najbolj pod povprečjem evropskih držav pa so slovenski izvedenci ocenili vladne programe, pri katerih je bil v primerjavi z letom 2019 zabeležen največji padec v povprečni oceni okvirnih pogojev za podjetništvo v Sloveniji. Temu sledi kritična ocena vladne politike v smislu regulative (davki in birokracija), pa tudi podpore. Pri teh okvirnih pogojih smo izrazitije tudi pod povprečjem ocen vseh sodelujočih držav GEM. Čeprav so ocene profesionalne in strokovne infrastrukture v Sloveniji pozitivno rangirane, pa primerjava z Evropo pokaže, da so tudi na tem področju še možne izboljšave, enako velja za podjetniške finance. Spodbudno pa je, da smo se v letu 2020 glede na povprečne ocene izvedencev evropskemu povprečju približali oziroma ga celo presegli pri podjetniškem izobraževanju, pa tudi, kot smo že omenili, pri kulturnih in družbenih normah, kar so bili vrsto let okvirni pogoji za podjetništvo, pri katerih smo za Evropo zaostajali.

8.1.1 Vladne politike

V sodobnih tržnih gospodarstvih vladne politike in pobude pomembno sooblikujejo pogoje, ki spodbujajo podjetniški potencial. V okviru raziskave GEM okvir vladnih politik delimo na del, ki se nanaša na podporo (prve tri trditve), in del, ki se nanaša na regulativo (zadnje štiri trditve), in je okvir, ki je z vidika izvedencev že vrsto let zaporen ocenjen zelo kritično.

Slika 8.3: Ocene elementov vladnih politik v Sloveniji in evropskih državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo)

Legenda:

V Sloveniji …

B01 državne politike (na primer javni razpisi, zakonodaja, regulativa, izdajanje dovoljenj, obdavčenje) dosledno favorizirajo nova podjetja.

B02 je podpora za nova in rastoča podjetja velika prioritera politike na državnini ravni.

B03 je podpora za nova in rastoča podjetja velika prioritera politike v občinah in upravnih enotah.

B04 lahko nova podjetja dobijo večino potrebnih dovoljenj in koncesij v približno tednu dni.

B05 višina davkov NE predstavlja bremena za nova in rastoča podjetja.

B06 se davčna in druga vladna regulativa za nova in rastoča podjetja uporabljajo na predvidljiv in konsistenten način.

B07 spopadanje z državno birokracijo in regulativo ter pridobivanje potrebnih dovoljenj za poslovanje za nova in rastoča podjetja ni pretirano težavno.
Rezultati kažejo (slika 8.3), da se nadaljuje trend negativnega rangiranja elementov vladnih politik tako v Sloveniji kot tudi na ravni evropskih držav (povprečne ocene pod 5). V letu 2020 so bili slovenski izvedenci ponovno najbolj kritični do hitrosti pridobivanja potrebnih dovoljenj in koncesij (povprečna ocena 2,88 na lestvici od 0 do 10). Najvišja povprečna ocena v tem okviru je bila zabeležena za trditev, da je podpora za nova in rastoča podjetja velika prioritetna politike na državni ravni (povprečna ocena 4,49), primerjava z Evropo pa nas kljub temu uvršča pod povprečje. Najizraziteje pod povprečjem evropskih držav se znajdemo pri podpori za nova in rastoča podjetja na ravni občin in upravnih enot, temu sledi (ne)predvidljivost in (ne)konsistentnost davčne in druge vladne regulative za nova in rastoča podjetja. Zraven evropskega povprečja pa se uvrščamo pri favoriziranju novih podjetij s strani državne politike (na primer javni razpisi, zakonodaja, regulativa, izdajanje dovoljenj, obdavčenje) ter pri spopadanju z državno birokracijo, regulativo v Sloveniji znaša 3,78. Najbolj prakso pri spopadanju z birokracijo in regulativo po mnenju slovenskih izvedencev v Sloveniji predstavlja Nizozemska, ki je država z pogosto najvišjimi povprečnimi ocenami posameznih elementov v sklopu vladnih politik za podjetništvo.


Okvir vladnih politik na področju regulative je že vsa leta ocenjen niže, kot to velja za vidik podpore. Vendar pa med državami članicami EU vladno podporo za podjetništvo više od slovenskih izvedencev v povprečju ocenjujejo izvedenci v vseh sodelujočih evropskih državah razen na Hrvaškem, Švedskem in Slovaškem.
8.1.2 Vladni programi

Skupna povprečna ocena vladnih programov za podjetništvo v Sloveniji se je glede na preteklo leto poslabšala predvsem na račun števila vladnih programov za nova in rastoča podjetja.

Slika 8.4: Ocene elementov vladnih programov v Sloveniji in evropskih državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo)

Legenda

V Sloveniji …

- C01 lahko nova in rastoča podjetja pridobijo različne vrste vladne podpore pri eni agenciji, na enem mestu.
- C02 znanstveni parki in poslovni inkubatorji zagotavljajo učinkovito podporo za nova in rastoča podjetja.
- C03 imamo primerno število vladnih programov za nova in rastoča podjetja.
- C04 so ljudje, ki delajo za vladne institucije, strokovno usposobljeni in uspešni pri podpiranju novih in rastočih podjetij.
- C05 lahko skoraj vsak, ki potrebuje pomoč od vladnih programov za nova in rastoča podjetja, najde, kar potrebuje.
- C06 so vladni programi, ki podpirajo nova in rastoča podjetja, uspešni.

S povprečno oceno 6,03 (na lestvicni od 0 do 10) se izvedenci strinjajo, da v Sloveniji znanstveni parki in poslovni inkubatorji zagotavljajo učinkovito podporo za nova in rastoča podjetja, kar je višja ocena kot leta poprej in s katero se uvrščamo nad povprečje ocen izvedencev evropskih držav. Najvišje ocene so si v letu 2020 pri tej trditvi prislužila Nemčija, Nizozemska in Švica. Tik zraven Evrope smo pri oceni uspešnosti vladnih programov, ki podpirajo nova in rastoča podjetja, najbolj pod povprečjem evropskih držav pa pri oceni števila vladnih programov za nova in rastoča podjetja. Pri slednjem beležimo tudi največje poslabšanje povprečne ocene v primerjavi z letom poprej. Najvišjo oceno med evropskimi državami glede primernega števila vladnih programov za nova in rastoča podjetja je sicer zabeležila Avstrija.

Posledice pandemije covida-19 so vplivalo na dogajanje po vsem svetu in s tem tudi na izvajanje nekaterih vladnih aktivnosti. Kratkoročno so bila absolutna prednostna naloga ukrepi za podporo delovanju zdravstvenega sistema, na gospodarskem področju pa ukrepi za blažitev posledic pandemije, ki bodo podprli podjetja in prebivalstvo pri premagovanju likvidnostnih težav zaradi izpada prihodkov in kar najbolj zagotovili ohranjanje delovnih mest in družbenih potencialov (UMAR, 2020c). V Spremembah programa dela in finančnega načrta za leti 2020 in 2021 agencija SPIRIT sicer navaja, da je v teh dveh letih glavni poudarek na izvajanju obstoječih projektov in
programov ter zagotavljanju nemotenega izvajanja novih projektov, pa tudi projektov SPOT in trajnostni poslovni modeli (SPIRIT, 2020).

Slovenski izvedenci med zaviralnimi dejavniki za podjetništvo v okviru vladnih programov najpogosteje izpostavljajo nekonsistentnost podpornih ukrepov, razpršenost sredstev po različnih deležnikih podpornega okolja, netransparentnost in neusklajenost med deležniki. Spodbudno za podjetništvo v tem okviru pa so prepoznavi učinkovito podporno mrežo na regionalni in lokalni ravni (mreža Subjektov inovativnega okolja (SIO), SPOT točke, delovanje Obrtno in Gospodarske zbornice, regionalnih razvojnih agencij) ter bottom-up iniciativ, kot je Iniciativa Startup Slovenija kot aktivna povezovalka in promotorka javnih in zasebnih deležnikov slovenskega startup ekosistema.

8.1.3 Poslovna in strokovna infrastruktura

Poslovna in strokovna infrastruktura za podjetništvo je okvir, pri katerem so kar tri trditve od petih rangirane pozitivno (s povprečnimi ocenami nad 5), kar pomeni, da se izvedenci z njimi strinjajo. Te trditve so: da je v Sloveniji dovolj kooperantov, dobaviteljev in svetovalcev, ki podpirajo nova in rastoča podjetja, da nova in rastoča podjetja z lahkoto pridobijo dobre in strokovne pravne in računovodske storitve ter tudi dobre bančne storitve (transakcijski računi, plačilni promet s tujino, kreditne garancije in podobno). Podrobnejši vpogled in primerjava z evropskimi državami pa kljub temu kaže na precejšne rezerve, saj so vse elementi v tem okviru, kljub visokim ocenam, pod povprečjem evropskih držav.

![Slika 8.5: Ocene elementov poslovne in strokovne infrastrukture v Sloveniji in evropskih državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo)](image)

Legenda

V Sloveniji in evropskih državah je dovolj; nova in rastoča podjetja zmorejo kriti stroške uporabe kooperantov, dobaviteljev in svetovalcev; nova in rastoča podjetja z lahkoto pridobijo dobre in strokovne pravne in računovodske storitve; nova in rastoča podjetja z lahkoto pridobijo dobre bančne storitve (transakcijski računi, plačilni promet s tujino, kreditne garancije in podobno).

GEM Slovenija 2020, NES
Po mnenju izvedencev v okviru poslovne in strokovne infrastrukture najbolj zaostajamo za Evropo ravno pri številu kooperantov, dobaviteljev in svetovalcev ter pri njihovi dostopnosti. V Sloveniji je praviloma teh dovolj, vendar pa podjetniki le s težavo najdejo kvalitetne. Najvišjo oceno med evropskimi državami ima pri tej trditvi Španija. Evropskemu povprečju se najbolj približamo pri pridobivanju bančnih storitev (transakcijski računi, plačilni promet s tujino, kreditne garancije in podobno).

Izvedenci med spodbudnimi dejavniki za podjetništvo v Sloveniji na tem področju najpogosteje izpostavljajo kvalitetno mentorsko podporo za startup podjetja, pa tudi digitalizacijo javnega sektorja. Slovenija je namreč sprejela ukrepe za zmanjšanje stroškov zagotavljanja skladnosti s predpisi, zlasti s spodbujanjem e-postopkov in e-storitev (Evropska komisija, 2020), vendar pa po oceni UMAR-ja digitalizirane javne storitve za podjetja še naprej ostajajo problematične (UMAR, 2020c).

8.1.4 Kulturne in družbene norme


Slika 8.6: Ocene elementov kulturnih in družbenih norm v Sloveniji in evropskih državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo)
Slovenski izvedenci se najbolj strinjajo s trditvijo, da nacionalna kultura poudarja odgovornost, ki jo ima posameznik pri upravljanju svojega življenja (povprečna ocena 5,19 na lestvici od 0 do 10). Pri tej trditvi smo tudi nad evropskim povprečjem. V primerjavi z letom 2019 se nam je ocena v tem okviru najbolj zvišala pri trditvi, da nacionalna kultura podpira individualne uspehe, ki so bili doseženi z lastnimi napori, čeprav smo primerjalno z evropskimi državami ravno pri tej trditvi še zmeraj najbolj pod povprečjem.

Kulturne in družbene norme so se torej v času krize zaradi covid-19 vendarle izkazale za bolj naklonjene podjetništvu kot pred njo, je pa na tem področju zagotovljalo še veliko izizivov in zaviralnih dejavnikov. Slovenski izvedenci jih vidijo v še vedno prepogosto slabšalnem odnosu do poslovnega uspeha, v enačenju podjetniške aktivnosti z akumuliranjem dobička in v tem, da ljudje ne zaznavajo vloge podjetnikov pri zagotavljanju novih delovnih mest in prispevku k razvoju ožje in širše skupnosti. Prav tako se tudi preveč stigmatizirajo podjetniki in podjetnice, ki so doživeli poslovne neuspehe. Po mnenju izvedencev je torej še vedno premalo ozaveščanja o pomenu podjetništva, sprejemanja drugačnosti in uspeha, kakor tudi razumevanja, da je podjetništvo tvegana dejavnost in da zato ne more uspeti prav vsak podjetniški poskus.

8.2 Indeks nacionalnega podjetniškega konteksta (NECI)

Raziskava GEM že od začetka opozarja na potrebo po spodbujanju podjetniških vrednot in podjetniškega izobraževanja. Rezultati se po dvajsetih letih skoraj niso spremenili in zelo malo držav se je dejansko zavezalo k izboljšanju tega stebra, ki ima v večini držav zelo nizke ocene in kar posledično vpliva tudi na nižjo povprečno oceno nacionalnega podjetniškega okolja.

Brezposelnost mladih je v mnogih državah izrazita, ker se veliko otrok in mladostnikov ni izobraževalo za podjetništvo in ni usvojilo miselnosti, da bi lahko sami ali v skupinah ustvarili lastno poklicno življenje, ki vodi k ustvarjanju delovnih mest tudi za druge. V razmerah, kot je sedanja pandemija covid-19, je podjetništvo mogoče ponovno videti kot del rešitve iz krize. Vendar bi bilo v izjemno zahtevnem tržnem okolju, ki ga zaradi zdravstvene krize pestijo številne omejitve, poleg podjetniškega usposabljanja treba okrepiti komponento ustvarjalnosti in inovativnosti ter obvladovanja novih tehnologij. V državah, ki so se zavezale podjetniškemu izobraževanju in usposabljanju, bodo mladi razvili učinkovitejša orodja pri soočanju s trenutno gospodarsko krizo. Vsekakor pa je za razumevanje podjetniškega sektorja v vsaki posamezni državi potrebna najprej natančna analiza razmer in razvoja v okolju.

Indeks NECI (ang. national entrepreneurship context index) podaja oceno okolja za podjetništvo v nacionalnem gospodarstvu in ga v okviru raziskave GEM spremljamo od leta 2018. Lastnik novega poslovnega podjema v izredno podpornem okolju za podjetništvo bistveno hitreje in lače realizira aspiracije po rasti in popelje podjetje iz novega v ustaljeno. Indeks NECI daje oblikovalcem politik vpogled v to, kako takšno okolje spodbuditi.

Tudi tokrat je treba lestvice interpretirati ob upoštevanju njihovih prednosti in omejitev. Pomembno je vedeti, ali se kontekst izboljšuje ali slabša in kateri so najmočnejši in najšibkejši stebri oziroma ovirni podjetniški pogoji. Podatki so pomembni tudi zato, ker odražajo stanje podjetniškega okolja v času prvih omejitev in v prvem valu epidemije do poletja 2020.

Na lestvici NECI med 44 sodelujočimi državami v tem delu raziskave prva tri mesta zasedajo Indonezija, Nizozemska in Tajvan. Slovenija si z oceno 4,6, kar je višja ocena kot leto poprej, deli 15. mesto skupaj s Kolumbijo in Latvijo.
Evropske države so tako na vrhu kot tudi na repu lestvice, prav tako je na vseh treh stopnjah (v nizko-, srednje- in visokodohodkovnih gospodarstvih) mogoče najti države z visoko in nizko vrednostjo indeksa NECI. To je posledica zapletenosti in kompleksnosti podjetniškega fenomena in velikega števila spremenljivk, ki pogojujejo tak rezultat, na primer stopnja razvitosti držav, stopnja javne in zasebne zaposlenosti, kakovost podjetniške aktivnosti (iz nuje ali priložnosti), stanje podjetniških pogojev in podobno. Še zmeraj pa velja, da v povprečju višja vrednost indeksa NECI prevladuje v visokodohodkovnih gospodarstvih. So pa sicer povprečne vrednosti indeksa NECI v letu 2020, splošno gledano, nizke. Rezultati tudi nakazujejo, da so evropski, ameriški in latinskoameriški podjetniki zaradi pandemije utrpeli občutno negativen vpliv, medtem ko so bili
Metodologija NECI

Najmanj 36 nacionalnih izvedencev v vsaki državi, ki sodeluje v raziskavi GEM, kar zajema podjetnike in vse tiste, ki so na različnih področjih vključeni v podjetništvo, je ocenilo vrsto komponent oziroma trditev v vsakem od 12 okvirnih pogojev za podjetništvo na lestvici od 0 = zelo nezadovoljivo do 10 = zelo zadovoljivo. Na osnovi odgovorov vseh ekspertov iz vseh sodelujočih držav se z metodo glavnih komponent definira 12 uteženih konstruktorov oziroma spremenljivk za 12 okvirjev. Enostavna aritmetična sredina tako dobljenih vrednosti novih spremenljivk za posamezno državo predstavlja vrednost NECI, kar omogoča rangiranje držav. (Bosma et al., 2020)


Slika 8.8: Vrednosti indeksa NECI po skupinah držav

8.3 Zgodnji vpliv in učinek pandemije covida-19 za nova in rastoča podjetja


Po mnenju nacionalnih izvedencev so se v Evropi številna nova in rastoča podjetja hitro prilagodila novim razmeram, ki so posledica pandemije (sprejela so nove načine poslovanja, spodbujala delo od doma, prilagodila svoje izdelke in storitve, odkrila nove poslovne priložnosti ipd.). V Sloveniji so izvedenci kar pet od šestih trditve tega sklopa ocenili s povprečnimi ocenami nad evropskim povprečjem. Trditvi, da zaradi pandemije covida-19 številna nova in rastoča podjetja odkrivajo mnogo novih priložnosti, pa so dodelili celo najvišjo povprečno oceno med vsemi evropskimi državami. Dejstvo je, da je kriza zaradi covida-19 nekaterim MSP-jem prinesla tudi nove priložnosti, čeprav so podjetniki pri tej trditvi nekoliko bolj zadržani. V sklopu anketiranja GEM APS namreč le 32,33 % zgodnjih podjetnikov meni, da je pandemija omogočila nove poslovne priložnosti, ki jih želijo v podjetju izkoristiti. S tem se Slovenija uvršča skoraj povsem na evropsko povprečje. Nekoliko pod povprečjem evropskih držav pa so slovenski izvedenci ocenili trditev, da se je v Sloveniji zaradi pandemije covida-19 povečalo sodelovanje med novimi, rastočimi in/ali uveljavljenimi podjetji. Trditev je, generalno gledano, ocenjena najniže, v Sloveniji s povprečno oceno 5,19 (na lestvici od 0 do 10).
**Slika 8.9: Ocene elementov reaktivacije in ponovne oživitve gospodarstva zaradi pandemije covida-19 v Sloveniji in evropskih državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ces.</th>
<th>Ocena</th>
<th>Znaka</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CV01</td>
<td>9</td>
<td>Velika Britanija</td>
</tr>
<tr>
<td>CV02</td>
<td>8</td>
<td>Španija, Slovaška, Rusija</td>
</tr>
<tr>
<td>CV03</td>
<td>7</td>
<td>Slovenija</td>
</tr>
<tr>
<td>CV04</td>
<td>6</td>
<td>Slovaška</td>
</tr>
<tr>
<td>CV05</td>
<td>5</td>
<td>Črni Bazar, Slovaška</td>
</tr>
<tr>
<td>CV06</td>
<td>4</td>
<td>Slovenska država, Rusija</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Legenda**

V Sloveniji …

CV01 zaradi pandemije covida-19 številna nova in rastoča podjetja sprejemajo nove načine poslovanja.
CV02 zaradi pandemije covida-19 številna nova in rastoča podjetja spodbujajo delo od doma.
CV03 številna nova in rastoča podjetja spreminjajo svoje trenutne izdelke in storitve, da se prilagodijo pandemiji covida-19.
CV04 zaradi pandemije covida-19 številna nova in rastoča podjetja odkrivajo mnogo novih priložnosti.
CV05 zaradi pandemije covida-19 se je povečalo sodelovanje med novimi, rastočimi in/ali uveljavljenimi podjetji, kakor tudi znotraj njih.
CV06 zaradi pandemije covida-19 številna nova in rastoča podjetja sodelujejo pri globalnih družbenih aktivnostih, izzivih in predlogih.

GEM Slovenija 2020, NES


Kljub proaktivnemu odzivu podjetniškega sektorja pa so pri zgodnjih ukrepih vladih politik za zajezitev posledic pandemije na področju gospodarstva zabeleženi slabši rezultati. Slovenski izvedenci so ta okvir ocenili s povprečno oceno 4,92 (na lestvici od 0 do 10), povprečje evropskih držav pa znaša 5,29.

Slika 8.10: Ocene elementov vlajnih ukrepov zaradi pandemije covida-19 v Sloveniji in evropskih državah (tehtano povprečje, 0 = zelo nezadovoljivo, 10 = zelo zadovoljivo)

Legenda

V Sloveniji …

CV07 je vlada sprejela učinkovite ukrepe za nova in rastoča podjetja, da se prilagodijo gospodarski realnosti, ki jo je povzročila pandemija covida-19.

CV08 je vlada sprejela učinkovite ukrepe, da bi preprečila zmanjšanje večjega števila novih in rastočih podjetij zaradi pandemije covida-19.

CV09 je vlada ukrepala, da bi med pandemijo covida-19 zaščitila delavce novih in rastočih podjetij in njihove stranke.

CV10 je zaradi pandemije covida-19 vlada znatno povečala digitalno ali spletno uveljavljanje predpisov za nova in rastoča podjetja.

8.4 Priporočila slovenskih izvedencev za izboljšanje podjetniškega okolja

Vsako leto nacionalni izvedenci iz vsake sodelujoče države v okviru anketiranja NES podajo tri področja, ki podjetništvo po njihovem mnenju najbolj zavirajo v nacionalnem gospodarstvu, tri prednosti, ki po njihovem mnenju največ prispevajo k podjetniški aktivnosti, ter tri priporočila, kako bi podjetniško aktivnost lahko izboljšali. Na sliki 8.11 prikazujemo porazdelitev tem na osnovi multiplih spremenljivk. Na osnovi visokih in nizkih odstotkov je mogoče določiti, katere teme so izvedenci najpogosteje oziroma najredkeje navajali.

Slika 8.11: Zaviralni in spodbujevalni dejavniki podjetništva v Sloveniji

| Različno delovanje malih, srednje velikih in velikih podjetij | Korupcija |
| Sestava prebivalstva | Stroški dela, dostopnost in ureditev |
| Gospodarska kriza | Soodvisnost med političnim, institucionalnim in socialnim okvirom |
| Odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu | Informacije |
| Ekonomska klima | Internacionalizacija |
| Sestava delovne sile | Prenos raziskav in razvoja |
| Vladne politike | Kulturne in družbene norme |
| Poslovna in strokovna infrastruktura | Dostop do fizične infrastrukture |
| Vladni programi | Finančna podpora |
| Izobraževanje in usposabljanje | Zmogljivosti za podjetništvo |

GEM Slovenija 2020, NES
Največ zaviralnih dejavnikov za podjetništvo so slovenski izvedenci podali na področju vladnih politik (68,6 % navedb), temu sledijo zaviralni dejavniki na področju kulturnih in družbenih norm (48,6 % navedb). Skupna povprečna ocena kulturnih in družbenih norm se nam je ob soocanju s prvimi posledicami krize zaradi covida-19 sicer nekoliko izboljšala, kar je zagotovo spodbuden rezultat. Podrobnejši izračuni na vzorcu vseh držav, sodelujočih v GEM, namreč kažejo, da je prav povprečno stanje kulturnih in družbenih norm videti kot najpomembnejši pogoj učinkovitega odziva podjetniškega sektora na trenutne krizne razmere kot posledice pandemije.

![Tabela 8.1: Priporočila izvedencev za izboljšanje podjetništva v Sloveniji po izbranih okvirnih pogojih, GEM Slovenija 2020, NES](image)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategorije</th>
<th>Priporočila</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Izobraževanje in usposabljanje | • Uvedba podjetniških vsebin v celotno vertikalo šolskega sistema:  
  ▪ spodbujanje podjetnosti, kreativnosti in inovativnosti med mladimi  
  ▪ spodbujanje držnosti in proaktivnosti  
  ▪ reševanje podjetniških izzivov  
  ▪ projektno/ciljno izobraževanje  
  ▪ Moduli finančnega opismenjevanja  
  ▪ Praktične vsebine, vključevanje studentov v delo podjetij in spodbujanje prenosa znanja  
  ▪ Sodelovanje šol s subjekti inovativnega okolja  
  ▪ Usposabljanje za vodenje rastočih podjetij  
  ▪ Usposabljanje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj |
| Vladne politike              | • Zmanjšanje administrativnih ovir:  
  ▪ manj birokracije pri pridobivanju dovoljenj  
  ▪ odprava nepotrebnih omejitev  
  ▪ pospešitev postopkov  
  ▪ Stimulativna davčna politika:  
  ▪ prilagoditve za nastajajoča in nova podjetja  
  ▪ zmanjšanje davka na dobiček  
  ▪ zmanjšanje davka in prispevkov pri plačah  
  ▪ Prehote delovnopravne zakonodaje  
  ▪ Stabilnost davčne zakonodaje in drugih predpisov  
  ▪ Definiranje podjetniških prioritet po statističnih regijah  
  ▪ Oblikovanje nacionalne strategije za družbeno odgovornost podjetij |
| Finančna podpora            | • Lažji in hitrejši dostop do virov financiranja  
  • Prilagoditev finančnih ukrepov za podporo najranljivejšim skupinam  
  • Več domačih skladov tveganega kapitala  
  • Višje subvencije za startup podjetja  
  • Povečanje fleksibilnosti poslovnih bank  
  • Več nepovratnih evropskih sredstev za inovativne projekte |
| Vladni programi             | • Izboljšanje dostopnosti podpore  
  • Konsistentnost in celovitost podpore:  
  ▪ meščanska usklajenost podpornih ukrepov in subjektov podpornega okolja  
  ▪ dolgoročnost  
  ▪ stabilnost  
  ▪ Specializacija ukrepov za manj razvite regije  
  ▪ Ločen operativni program za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo  
  ▪ Večja vlaganja v novo podporno tehnologijo |
| Kulturne in družbene norme  | • Prepoznavanje dobrih praks in vzornikov  
  • Medijska popularizacija podjetništva  
  • Spodbujanje podjetništva kot vrednote  
  • Dvig družbenega zavedanja o samoodgovornosti |
Zanimivo je, da izvedenci največ prednosti za spodbujanje podjetništva v Sloveniji vidijo v zmogljivostih za podjetništvo (42,2 % navedb), v podjetniškem izobraževanju in usposabljanju (29,4 % navedb), finančni podpori za podjetništvo (26,5 % navedb) in v vladnih programih za podjetništvo (26,5 % navedb). Po mnenju izvedencev k podjetništvu najbolj prispevajo individualizem, samoiničativnost, iznajdljivost, inovativnost in fleksibilnost posameznikov, visoka izobražba oziroma dovolj pridobljenega znanja na različnih področjih ter izrazit podjetniški duh in svobodomiselnost mladih. K temu spodbudno prispevajo tudi majhnost in povezanost v lokalnem okolju ter relativno dobra podjetniška tradicija in družinska podjetniška kultura.

V okviru izobraževanja in usposabljanja slovenski izvedenci pozdravljajo predvsem dostop do tehničnega in strokovnega znanja, postopno uvajanje podjetniških vsebin v šole, kvaliteten izobraževalni sistem ter bogato ponudbo številnih neformalnih, zelo uporabnih izobraževanj in usposabljanj za podjetnike in podjetnice, na primer preko SPIRIT, SPOT točk. Med finančnimi mehanizmi so izpostavili podjetniške spodbude v obliki subvencij, vavčerje, sofinanciranje tehnoloških in netehnoloških naložb podjetij vseh velikosti in dejavnosti ter relativno ugodno kreditiranje in aktivnosti eko sklada.

Kot prikazujemo v tabeli 8.1, so izvedenci v letu 2020 daleč največ priporočil podali na področju izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo (65,7 % navedb), sledijo priporočila na področju vladnih politik (51,4 % navedb) in finančne podpore za podjetništvo (42,9 % navedb), temu pa sledijo priporočila na področju vladnih programov (25,7 % navedb) ter kulturnih in družbenih norm (20 %).


64. Ljubotina, P., Vadnjal, J. (2017). Succeeding a family business in a transition economy: is this the best that can happen to me? Kybernetes, 46(8), 1366–1385.


Značilnosti vzorca slovenskih izvedencev v letu 2020

Spol anketiranih
- 53 % moški
- 47 % ženske

Starost anketiranih
- 35–40 let: 17 %
- 41–45 let: 25 %
- 46–50 let: 19 %
- 51–55 let: 14 %
- 56–60 let: 14 %
- nad 61 let: 11 %

Izobrazba anketiranih
- Univerza (dodiplomski program): 72 %
- Magisterij, doktorat …: 22 %
- Srednja šola: 6 %
Izkušnje na področju podjetništva

- do 10 let: 8 %
- 10–15 let: 33 %
- 16–20 let: 25 %
- 21–25 let: 14 %
- 26–30 let: 11 %
- nad 30 let: 8 %

Kaj od navedenega izvedenca najbolje opisuje (možnih več odgovorov)

- 29 % podjetnik
- 11 % oblikovalec politike
- 22 % učitelj raziskovalcev podjetništva
- 13 % dobavitelj podporskih storitev
- 7 % investor, finančnik, bančnik
- 18 % drugo (svetovalec, inovator...)

Raziskava: GEM 2020: Izkušnje

Izvoz: Grupa za ekonomijo (GEM)
Razlika med podatki GEM in podatki poslovnih registrov ali AJPES

Kljub dolgoletnemu pojasnjevanju razlik med podjetništvom kot procesom, v katerem sodeluje posameznik, ter podjetništvom, ki se ukvarja z organizacijskimi in pravnimi subjekti (d.d., d.o.o., s.p.), še vedno pogosto prihaja do mešanja podjetniškega procesa in poslovnega registra, do mešanja ljudi in organizacij. Oba vidika je pomembno proučevati, vendar pa vsak zahteva svoje podatkovne vire. Kadar se ukvarjamo s podjetji kot organizacijskimi in poslovnimi subjekti, lahko uporabljamo podatkovne podlage, ki nam jih ponujajo poslovni registri, AJPES, Statistični urad RS, Eurostat ali druge specializirane organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s poslovnimi podatki (e-Bonitete, GVIN, ipd.). Ko pa imamo opraviti z ljudmi, lahko vpogled v njihove sposobnosti, namere, strahove, ambicije ipd. dobimo samo tako, da z zanesljivo metodologijo anketiramo statistično zanesljiv vzorec prebivalstva.

GEM je družbena raziskava, ki se ukvarja s posamezniki. Z vidika raziskovalne perspektive GEM so posamezniki tisti, ki so primarni akterji ustanovitve, zagona in vzdrževanja novega podjema. Zato seveda obstajajo nekatere bistvene razlike med podatki, ki jih zagotavlja GEM, in tistimi, ki jih lahko pridobimo v različnih poslovnih registrih in statističnih podatkovnih bazah. V nadaljevanju navajamo nekaj pomembnejših razlik (Bosma et al., 2008):

- Podatki GEM so pridobljeni v raziskavi, ki je harmonizirana med vsemi sodelujočimi državami. Kljub inicijativam Eurostata, OECD in Svetovne banke harmonizacija podatkov nacionalnih poslovnih registrov še ni uresničena.
- Metodologija GEM vsebuje statistično negotovost agregatnih rezultatov (na ravni države), kar ponazarjamo z objavljanjem intervalov zanesljivosti za ugotovljene podjetniške indekse. Podatki iz poslovnega registra so »številčni podatki« statistične množice in kot taki ne
zahtevajo intervala zanesljivosti. Vendar je število »umetnih« registracij za določene države neznano. Nekateri podjemi sploh niso registrirani (ali se jim ni treba registrirati), nekatera podjetja so registrirana samo zaradi davčnih razlogov, ne da bi v njih potekala kakršna koli podjetniška aktivnost. Obseg, v kolikšni meri se to dogaja, verjetno močno variira med državami.

- GEM spremlja ljudi, ki so v procesu ustanavljanja podjetja (nastajajoči podjetniki), kakor tudi ljudi, ki so lastniki in managerji svojega podjetja (nova in ustaljena podjetja). GEM tudi ugotavlja nagnjenost k podjetništvu in njegovo dojemanje. Vpogled v najzgodnejše faze podjetništva in duh podjetnosti pa je seveda zelo relevantna informacija za oblikovalece ekonomske in razvojne politike.

- Bistvo GEM ni v preštevanju podjetij in izračunavanju stopnje ustanavljanja podjetij. Gre za merjenje podjetniškega duha in podjetniške aktivnosti v različnih fazah podjetniškega procesa. Zato podatki GEM niso najboljši vir za proučevanje podjetij (kot pravnih subjektov) in njihovih značilnosti. Za panožno razvrstitev obstoječih podjetij so na primer zagotoviti boljši podatki, ki jih zagonavljajo poslovni registri.

- GEM ponuja številne podatke, ki jih ni mogoče dobiti iz poslovnih registrov. Takšni primeri so motivacija za samozaposlovanje, raven podjetniške aktivnosti, strah pred neuspehom ali pričakovanja bodoče rasti. Vendar pa je pri tem treba biti pozoren na to, da se takšne značilnosti ugotavlja na primernem (in dovolj velikem) slučajnem vzoras. V ta namen je ponekod smiselno združevati vzorce GEM iz več let.

V Sloveniji se raziskovalci podjetništva ukvarjamo tako s primarnimi podatki, ki jih dobimo na temelju anketiranega vzorca (prebivalcev, podjetnikov, managerjev v podjetjih ipd.), kakor tudi s sekundarnimi podatki, ki jih ponuja statistični urad, poslovni register ali različne podatkovne zbirke AJPES. Z izjemo GEM se pri primarnih podatkih pogosto pokaže, da niso harmonizirani s podobnimi raziskavami v svetu, pri uporabi podatkov iz registra pa se pojavlja dodatni problem, da niso ažurirani ter da so v njem številne organizacijske subjekte, ki so sicer registrirani, a niso poslovno aktivni. V drugi longitudinalni slovenski raziskavi podjetništva, ki poteka od leta 1998, v Slovenskem podjetniškem observatoriju, je ta zadrega rešena tako, da so v analizah smiselno upoštevani samo tisti subjekti, ki oddajo poročila o poslovanju, torej živi gospodarski subjekti, ki na trgu tudi dejansko sodelujejo v ekonomskem življenju in vplivajo nanj.

**Ključne mere GEM**

Navajamo nekatere ključne mere, ki jih uporablja GEM, skupaj z njihovimi delovnimi definicijami. GEM-ovi okvirni pogoji za podjetništvo, ki jih uporablja NES, so opisani v 8. poglavju. Do opisa vseh mer lahko dostopate tudi neposredno na internetni strani Globalnega podjetniškega monitorja (www.gemconsortium.org) na naslednji način: Data → Knowledge Base → Methodology → Terminology → Definition ali jih poiščete na https://www.gemconsortium.org/about/wiki.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mera</th>
<th>Opis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Odnos do podjetništva in njegovo dojemanje (Entrepreneurial attitudes and perceptions)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Poznavanje startup podjetnika (Knowing start-up entrepreneur)</strong></td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki osebno pozna nekoga, ki je v zadnjih dveh letih ustanovil podjetje.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zaznane priložnosti (Perceived opportunities)</strong></td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki na območju, na katerem živi, vidi v prihodnjih 6 mesecih dobre priložnosti za ustanovitev podjetja.</td>
</tr>
<tr>
<td>Mera</td>
<td>Opis</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Enostavnost začetka poslovanja (Ease of starting a business)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki se strinja s trditvijo, da je v njihovi državi enostavno začeti s poslovanjem.</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaznane zmogljivosti (Perceived capabilities)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki meni, da imajo potrebne veščine in znanje, da bi ustanovili podjetje.</td>
</tr>
<tr>
<td>Podjetniške namere (Entrepreneurial intention)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom (posamezniki, ki so vključeni v katero koli podjetniško aktivnost, so izključeni), ki so potencialni podjetniki, saj nameravajo v roku treh let ustanoviti podjetje.</td>
</tr>
<tr>
<td>Stopnja strahu pred neuspehom (Fear of failure rate)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom (med tistimi, ki zaznavajo podjetniške priložnosti), ki navajajo, da bi jih strah pred neuspehom odvrnil od ustanovitve podjetja.</td>
</tr>
<tr>
<td>Podjetništvo kot zaželena podjetniška izbira (Entrepreneurship as desirable career choice)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki se strinja s trditvijo, da je v njihovi državi podjetništvo zaželena poklicna izbira.</td>
</tr>
<tr>
<td>Visok status uspešnega podjetništva (High-status successful entrepreneurship)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki se strinja s trditvijo, da so v njihovi državi uspešni podjetniki spoštovani in ugledni.</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozornost medijev do podjetništva (Media attention for entrepreneurship)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki se strinja s trditvijo, da je v njihovi državi v javnih medijih pogosto videti zgodbe o uspešnih novih podjetjih.</td>
</tr>
<tr>
<td>Oportunizem (Opportunism)</td>
<td>Odstotek populacije odraslih med 18. in 64. letom, ki se strinja s trditvijo, da bi se kljub zaznani dobičkonosni priložnosti nanjo redko odzvali.</td>
</tr>
<tr>
<td>Proaktivnost (Proactivity)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki se strinja s trditvijo, da jih imajo drugi ljudje za zelo inovativne.</td>
</tr>
<tr>
<td>Inovacijska zmogljivost (Innovation capability)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki se strinja s trditvijo, da jih imajo drugi ljudje za zelo inovativne.</td>
</tr>
<tr>
<td>Vizija (Vision)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki se strinja s trditvijo, da je vsaka odločitev, ki jo sprejmejo, del njihovega dolgoročnega kariernega načrta.</td>
</tr>
<tr>
<td>Motivacija</td>
<td>Odstotek zgodnjih podjetnikov (nastajajočih in novih), ki se strinjajo s trditvijo, da je bil njihov motiv za podjetništvo prispevat k ustvarjanju sprememb v svetu.</td>
</tr>
<tr>
<td>Motiv za podjetništvo: ustvarjanje premoženja oziroma visokega dohodka (Motive for starting a business: To build great wealth or very high income)</td>
<td>Odstotek zgodnjih podjetnikov (nastajajočih in novih), ki se strinjajo s trditvijo, da je bil njihov motiv za podjetništvo želja po ustvarjanju premoženja oziroma večjega dohodka.</td>
</tr>
<tr>
<td>Motiv za podjetništvo: nadaljevanje družinskega podjetja oziroma tradicije (Motive for starting a business: To continue family tradition)</td>
<td>Odstotek zgodnjih podjetnikov (nastajajočih in novih), ki se strinjajo s trditvijo, da je bil njihov motiv za podjetništvo želja po nadaljevanju družinskega podjetja oziroma tradicije.</td>
</tr>
<tr>
<td>Motiv za podjetništvo: potreba po preživetju, ker so službe redke (Motive for Starting a Business: To earn a living because jobs are scarce)</td>
<td>Odstotek zgodnjih podjetnikov (nastajajočih in novih), ki se strinjajo s trditvijo, da je bil njihov motiv za podjetništvo potreba po preživetju, ker so službe redke.</td>
</tr>
<tr>
<td>Mera</td>
<td>Opis</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Podjetniška aktivnost (Entrepreneurial activity)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stopnja nastajajočega podjetništva (Nascent entrepreneurship rate)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so trenutno nastajajoči podjetniki, to pomeni, da so aktivno vključeni v ustanavljanje podjetja, ki bo v celoti ali delno v njihovi lasti; podjetje (vključno z lastniki) še ni izplačevalo plač, nadomestil ali drugih plačil za opravljeno delo dlje kot tri mesece.</td>
</tr>
<tr>
<td>Stopnja novega podjetništva (New business ownership rate)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so trenutno lastniki in managerji novega podjetja, to pomeni, da so lastniki in hkrati vodijo podjetje, ki je izplačevalo plače, nadomestila ali druga plačila za opravljeno delo več kot tri mesece, a manj kot 42 mesecev.</td>
</tr>
<tr>
<td>Celotna zgodnja podjetniška aktivnost (Total Early-stage Entrepreneurial Activity – TEA)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so bodisi nastajajoči bodisi novi podjetniki (lastniki in menedžerji) novega podjetja.</td>
</tr>
<tr>
<td>Stopnja ustaljenega podjetništva (Established Business Ownership rate – EBO)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so trenutno podjetniki ustaljenega podjetja; to pomeni, da so lastniki in hkrati vodijo podjetje, ki je izplačevalo plače, nadomestila ali druga plačila za opravljeno delo več kot 42 mesecev.</td>
</tr>
<tr>
<td>Stopnja celotne podjetniške aktivnosti (Overall entrepreneurial activity rate)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so bodisi vključeni v zgodnje podjetniške aktivnosti ali pa so lastniki in menedžerji ustaljenega podjetja (kot je opredeljeno zgoraj).</td>
</tr>
<tr>
<td>Izstop iz podjetništva, poslovanje podjetja se nadaljuje (Exit, business continues)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so prekinili s podjetništvom, poslovanje podjetja pa se nadaljuje.</td>
</tr>
<tr>
<td>Izstop iz podjetništva, poslovanje podjetja preneha (Exit, business does not continue)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so prekinili s podjetništvom, poslovanje podjetja je prenehalo.</td>
</tr>
<tr>
<td>Stopnja prenehanja poslovanja (Business discontinuation rate)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so v zadnjih 12 mesecih prenehali poslovati, ker so podjetje prodali ali zaprli ali pa kako drugače prekinili svoj lastniško-mendžerski odnos s podjetjem. Opozorilo: to NI merilo stopnje propada podjetij.</td>
</tr>
<tr>
<td>Opustitveni indeks (Entrepreneurship exit rate)</td>
<td>Odstotek podjetnikov, ki so v preteklem letu opustili poslovanje, v primerjavi s celotno podjetniško aktivnostjo.</td>
</tr>
<tr>
<td>Podjetniška aktivnost zaposlenih (Entrepreneurial Employee Activity – EEA)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so trenutno vključeni v razvoj nove podjetniške dejavnosti za svojega delodajalca in imajo pri tem udejstvovanje vodilne vlogo.</td>
</tr>
<tr>
<td>Socialna podjetniška aktivnost (Social Entrepreneurial Activity – SEA)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so bodisi nastajajoči bodisi novi podjetniki (lastniki in managerji) novega podjetja, ki ima zastavljen socialni cilj.</td>
</tr>
<tr>
<td>Družinska zgodnjepodjetniška aktivnost (Family early-stage entrepreneurial activity)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so vključeni v zgodnje podjetništvo in (a) imajo v lasti in vodijo vsaj del podjetja skupaj z družinskih člani ali (b) imajo podjetje v samostojni lasti, a ga upravljajo skupaj s člani družine.</td>
</tr>
<tr>
<td>Vključenost v gig ekonomijo (Gig economy participation)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so dobili prejemke iz plačanega dela, ki so ga pridobili preko digitalne platforme.</td>
</tr>
<tr>
<td>Vključenost v delitveno ekonomijo (Sharing economy participation)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so dobili prejemke iz posojanja ali dajanja v najem svojih dobrin ali lastnine ali iz privoljenja dostopa do storitev, ki jih zagotavljajo preko digitalne platforme.</td>
</tr>
<tr>
<td>Mera</td>
<td>Opis</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Podjetniške aspiracije (Entrepreneurial aspirations)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zgodnja podjetniška aktivnost s pričakovano visoko rastjo zaposlovanja (Growth expectation entrepreneurial activity)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki so bodisi nastajajoči bodisi novi podjetniki (lastniki in menedžerji), ki pričakujejo, da bodo čez pet let zaposlovali določeno dodatno število ljudi.</td>
</tr>
<tr>
<td>Delež inovativnih zgodnjih podjetnikov (Percentage of respondents within TEA: reporting some new product/market combination)</td>
<td>Odstotek zgodnjih podjetnikov (nastajajočih in novih), ki izjavljajo, da imajo neko novo kombinacijo produkta in trga.</td>
</tr>
<tr>
<td>Mednarodno usmerjena zgodnja podjetniška aktivnost (relativni delež) (International oriented entrepreneurial activity)</td>
<td>Odstotek zgodnjih podjetnikov (nastajajočih in novih), ki navajajo, da je vsaj 25 % njihovih prihodkov iz drugih držav.</td>
</tr>
<tr>
<td>Okolje: lokalno – nacionalno – mednarodno (Scope: local – national – international)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, vključene v TEA, s kupci bodisi samo v njihovem lokalnem okolju, samo znotraj države ali mednarodno.</td>
</tr>
<tr>
<td>Vpliv izdelkov/storitev: lokalno – nacionalno – mednarodno (Product/Service Impact: local – national - international)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, vključene v TEA, z izdelki ali storitvami, ki so bodisi novi v njihovem lokalnem okolju, novi znotraj države ali novi za svet.</td>
</tr>
<tr>
<td>Vpliv tehnologije/postopkov: lokalno – nacionalno – mednarodno (Technology/Procedures Impact: local – national - international)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, vključene v TEA, s tehnologijo ali postopki, ki so bodisi novi v njihovem lokalnem okolju, novi znotraj države ali novi za svet.</td>
</tr>
<tr>
<td>Neformalno investiranje (Informal Investment)</td>
<td>Odstotek populacije med 18. in 64. letom, ki je v zadnjih treh letih investirala v podjetje nekoga drugega.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>S pandemijo povezane mere (Pandemic-related indicators)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vpliv na dohodek gospodinjstva (Household Income Impact)</td>
<td>Odstotek odraslih, starih 18–64 let, ki menijo, da je pandemija povzročila, da se je dohodek njihovega gospodinjstva nekoliko ali močno zmanjšal.</td>
</tr>
<tr>
<td>Poznavanje podjetnika, ki je prenehal poslovati (Knowing an Entrepreneur Who Stopped a Business)</td>
<td>Odstotek odraslih, starih 18–64 let, ki poznajo nekoga, ki je prenehal poslovati zaradi pandemije.</td>
</tr>
<tr>
<td>Poznavanje podjetnika, ki je ustanovil podjetje (Knowing an Entrepreneur Who Started a Business)</td>
<td>Odstotek odraslih, starih 18–64 let, ki poznajo nekoga, ki je ustanovil podjetje zaradi pandemije.</td>
</tr>
<tr>
<td>Priložnosti zaradi pandemije (Pandemic Opportunities)</td>
<td>Odstotek anketirancev s TEA, ki se strinjajo ali se popolnoma strinjajo, da je pandemija ponudila nove priložnosti, ki jih želijo izkoristiti.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### GEM-ovi okvirni pogoji za podjetništvo, NES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ponudba</th>
<th>Opis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Finančna podpora za podjetnike</strong></td>
<td>Dostopnost in učinkovitost kapitalskih trgov ter razpoložljivost različnih finančnih virov za podjetnike – lastniški in dolžniški viri financiranja – za MSP, vključno z garancijami in subvencijami ter množičnim financiranjem.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vladna politika – podpora</strong></td>
<td>Podpora in ustreznost vladnih politik; v kolikšnem obsegu je podjetništvo pomembno gospodarsko vprašanje (ocena vladne podpore za MSP).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vladna politika – davki in birokracija</strong></td>
<td>Davki in predpisi spodbujajo nova podjetja in MSP-je ali pa predstavljajo breme za zagon in rast podjetij (ocena vladne regulative, na primer davki in drugi predpisi za MSP ter birokratske ovire).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vladni programi za podjetništvo</strong></td>
<td>Prisotnost in kakovost vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj podjetništva (spodbuda za MSP), na vseh vladnih ravneh (nacionalni, regionalni, občinski), vključno s subvencijami, inkubatorji in agencijami, ki podjetnike ocenjujejo in jim svetujejo.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo – na ravni OŠ in SŠ</strong></td>
<td>V kolikšnem obsegu je usposabljanje za ustanavljanje in vodenje MSP vključeno v izobraževanje in usposabljanje v osnovnih in srednjih šolah; vključenost podjetniških tem v šolske programe ter spodbujanje oblikovanju podjetniških vrednot.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo – po SŠ</strong></td>
<td>V kolikšnem obsegu je usposabljanje za ustanavljanje in vodenje MSP vključeno v izobraževanje in usposabljanje po srednji šoli (poklicno izobraževanje, fakultete, poslovne šole itd.); vključuje učinkovitost izobraževalnih sistemov pri gradnji podjetniških veščin in oblikovanju podjetniških vrednot pri Students.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prenos raziskav in razvoja</strong></td>
<td>V kolikšnem obsegu nacionalne raziskave in razvoj vodijo do novih poslovnih priložnosti in so na voljo MSP (obstoj in učinkovitost različnih mehanizmov za prenos raziskovalnih dosežkov in tehnologije z univerz in raziskovalnih centrov v podjetniško prakso).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Poslovna in strokovna infrastruktura</strong></td>
<td>Kakovost in dostopnost poslovne, pravne in strokovne infrastrukture, ki jo potrebujejo MSP (lastninske pravice, poslovna infrastruktura, računovodsko, pravne in druge storitve, ki podpirajo ali spodbujajo MSP).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Notranji trg – dinamičnost</strong></td>
<td>Stopnja spremembe trga iz leta v leto; obstoj prostega in odprtega trga, na katerem noben subjekt nima moči, da vpliva na cene ali jih določa, in na katerem spremembe povpraševanja spremljajo spremembe ponudbe in obratno.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Notranji trg – odprtost, bremenena</strong></td>
<td>Obremenitve na notranjem trgu oziroma v kolikšni meri lahko nova podjetja prosto vstopijo na obstoječa tržišča, vključno s predpisi, ki lahko ta prizadevanja olajšajo.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fizična infrastruktura</strong></td>
<td>Enostaven dostop do razpoložljive fizične infrastrukture, potrebne za poslovanje podjetij (na primer komunikacije, komunalne storitve, ceste, železnice, pristanišča, letališča, zemljišče/zgradbe ali prostor), po ceni, ki ne diskriminira MSP.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kulturne in družbene norme</strong></td>
<td>V kolikšnem obsegu kulturne in družbene norme spodbujajo ali zavirajo dejavnosti, ki vodijo do novih poslov, metod ali dejavnosti, ki lahko potencialno povečajo osebno premoženje in dohodek; osredotočenost družbe na podjetništvo z vedenjem, prepričanjem, jezikom in običaji.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabela 1: Elementi podjetniške zmogljivosti in zaznavanja odnosa do podjetništva v družbi, GEM 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Država</th>
<th>Zaznavanje družbenih vrednost o podjetništvu**</th>
<th>Samozaznavanje in dojemanje podjetništva z vidika posameznika*</th>
<th>Zaznana enostavnost ustanoviti podjetje</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>podjetniško kot karieri pot</td>
<td>spoštevanje podjetnikov</td>
<td>zaznavanje podlošnih priložnosti</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>spoštevanje podjetnikov</td>
<td>zaznavanje sposobnosti za podjetništvo</td>
<td>zaznavanje strahu pred neuspehom</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>medijska podpora podjetništva</td>
<td>zaznavanje poslovnih priložnosti</td>
<td>podjetniške namere</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>egalitarizem</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nizkodohodkovne države</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Burkina Faso</td>
<td>74,73</td>
<td>83,78</td>
<td>78,57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>78,57</td>
<td>62,81</td>
<td>75,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>62,81</td>
<td>84,05</td>
<td>43,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>84,05</td>
<td>43,39</td>
<td>52,92</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>43,39</td>
<td>52,92</td>
<td>44,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Netehtano povprečje</td>
<td>74,73</td>
<td>83,78</td>
<td>78,57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>78,57</td>
<td>62,81</td>
<td>75,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>62,81</td>
<td>84,05</td>
<td>43,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>84,05</td>
<td>43,39</td>
<td>52,92</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>43,39</td>
<td>52,92</td>
<td>44,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Spodnja polovica srednjedohodkovnih držav</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Angola</td>
<td>74,19</td>
<td>84,52</td>
<td>71,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>71,87</td>
<td>71,45</td>
<td>73,85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>73,85</td>
<td>65,67</td>
<td>56,11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>65,67</td>
<td>56,11</td>
<td>37,55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>56,11</td>
<td>37,55</td>
<td>56,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>56,87</td>
<td>37,55</td>
<td>61,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Egipt</td>
<td>71,53</td>
<td>75,74</td>
<td>71,45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>71,45</td>
<td>73,85</td>
<td>65,67</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>73,85</td>
<td>56,11</td>
<td>37,55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>65,67</td>
<td>37,55</td>
<td>56,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>56,11</td>
<td>37,55</td>
<td>61,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Indija</td>
<td>85,19</td>
<td>86,06</td>
<td>80,27</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>80,27</td>
<td>81,59</td>
<td>82,45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>81,59</td>
<td>81,65</td>
<td>48,82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>81,65</td>
<td>22,42</td>
<td>78,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Indonezija</td>
<td>72,76</td>
<td>80,45</td>
<td>90,42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>90,42</td>
<td>58,22</td>
<td>80,61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>58,22</td>
<td>79,03</td>
<td>28,49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>80,61</td>
<td>79,03</td>
<td>27,62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>79,03</td>
<td>27,62</td>
<td>73,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Maroko</td>
<td>82,94</td>
<td>73,98</td>
<td>71,28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>71,28</td>
<td>68,60</td>
<td>57,29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>68,60</td>
<td>63,38</td>
<td>39,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>63,38</td>
<td>39,39</td>
<td>48,01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>39,39</td>
<td>48,01</td>
<td>53,88</td>
</tr>
<tr>
<td>Togo</td>
<td>86,86</td>
<td>90,97</td>
<td>83,28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>83,28</td>
<td>48,07</td>
<td>78,53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>48,07</td>
<td>91,91</td>
<td>44,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>91,91</td>
<td>54,04</td>
<td>58,45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>44,00</td>
<td>54,04</td>
<td>58,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Netehtano povprečje</td>
<td>78,91</td>
<td>81,95</td>
<td>78,09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>78,09</td>
<td>66,08</td>
<td>73,35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>66,08</td>
<td>75,72</td>
<td>38,83</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>73,35</td>
<td>38,83</td>
<td>48,72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>38,83</td>
<td>48,72</td>
<td>65,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Država</td>
<td>Zaznavanje družbenih vrednost o podjetništvu**</td>
<td>Samozaznavanje podjetništva s vidika posameznika*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brazilija</td>
<td>57,31</td>
<td>47,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gvatemala</td>
<td>67,84</td>
<td>50,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Iran</td>
<td>47,34</td>
<td>24,53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kazahstan</td>
<td>90,69</td>
<td>18,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rusija</td>
<td>75,30</td>
<td>46,94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netehnto povprečje</td>
<td>76,90</td>
<td>38,58</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Zgornja polovica srednjedohodkovnih držav**

<p>| Avstrija | 44,52 | 79,76 | 60,13 | 31,21 | 53,30 | 44,49 | 6,96 | 47,50 |
| Čile      | 46,69 | 71,69 | 50,53 | 51,92 | 51,92 | 46,09 |
| Ciper    | 76,65 | 70,65 | 56,52 | 21,10 | 58,10 | 55,83 | 22,65 | 49,67 |
| Grčija   | 69,52 | 70,26 | 57,24 | 57,97 | 53,25 | 62,83 | 12,63 | 25,87 |
| Hrvaška  | 59,29 | 53,47 | 58,39 | 76,41 | 47,15 | 74,99 | 55,40 | 30,45 | 30,72 |
| Italija  | 62,21 | 60,84 | 27,08 | 4,61  | 78,05 |
| Izrael   | 60,71 | 83,70 | 53,13 | 40,18 | 25,03 | 37,67 | 56,10 | 22,87 | 12,27 |
| Južna Koreja | 56,61     | 87,69 | 70,58 | 70,97 | 44,64 | 53,01 | 20,29 | 34,35 | 33,94 |
| Kanada   | 71,78 | 81,34 | 76,95 | 76,91 | 49,11 | 55,62 | 57,47 | 17,72 | 67,71 |
| Katar    | 81,30 | 88,29 | 82,04 | 68,28 | 72,25 | 68,24 | 41,42 | 52,40 | 67,94 |
| Kolumbija | 53,54 | 58,28 | 60,38 | 42,92 | 47,89 | 64,80 | 42,49 | 43,28 | 33,18 |
| Kuvajt   | 62,63 | 63,38 | 50,80 | 62,11 | 64,53 |
| Latvija  | 56,70 | 61,84 | 63,46 | 49,11 | 37,07 | 55,31 | 40,79 | 22,63 | 33,2 |
| Luksemburg | 52,24 | 41,92 | 45,73 | 48,68 | 14,52 | 63,79 |
| Nemčija  | 54,88 | 81,82 | 53,66 | 63,16 | 36,02 | 47,58 | 38,40 | 12,66 | 54,36 |
| Nizozemska | 48,76 | 43,58 | 37,38 | 17,08 | 82,85 |
| Norveška | 56,97 | 41,58 | 29,51 | 7,10  | 84,09 |
| Oman     | 81,35 | 90,22 | 89,01 | 62,26 | 83,79 | 64,46 | 42,62 | 60,61 | 67,78 |
| Panama   | 67,04 | 65,82 | 72,44 | 45,29 | 47,21 | 72,67 | 41,30 | 56,65 | 55,87 |
| Poljska  | 59,89 | 60,14 | 41,02 | 50,99 | 51,62 | 60,04 | 40,27 | 6,12  | 58,85 |
| Saudova Arabija | 93,70 | 95,11 | 92,93 | 90,49 | 86,44 | 48,49 | 33,01 | 91,47 |
| Slovaška | 49,30 | 62,12 | 56,26 | 66,72 | 40,91 | 56,38 | 46,79 | 19,90 | 26,00 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Država</th>
<th>Zaznavanje družbenih vrednost o podjetništvu**</th>
<th>Samozaznavanje in dojemanje podjetništva z vidika posameznika*</th>
<th>Zaznana enostavnost ustanoviti podjetje</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>podjetništvo kot karierna pot</td>
<td>spoštovanje podjetnikov</td>
<td>medija podpora podjetništva</td>
</tr>
<tr>
<td>Slovenija</td>
<td>68,67</td>
<td>85,06</td>
<td>81,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Španija</td>
<td>56,74</td>
<td>61,14</td>
<td>50,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Švedska</td>
<td>49,30</td>
<td>71,92</td>
<td>67,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Švica</td>
<td>56,74</td>
<td>61,14</td>
<td>50,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Tajvan</td>
<td>49,75</td>
<td>60,40</td>
<td>79,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Urugvaj</td>
<td>65,40</td>
<td>64,19</td>
<td>62,42</td>
</tr>
<tr>
<td>Velika Britanija</td>
<td>69,63</td>
<td>77,10</td>
<td>69,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Združene države Amerike</td>
<td>70,31</td>
<td>78,33</td>
<td>71,81</td>
</tr>
<tr>
<td>Združeni arabski emirati</td>
<td>74,97</td>
<td>84,11</td>
<td>80,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Netehtano povprečje</td>
<td>64,23</td>
<td>73,87</td>
<td>67,61</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabela 2: Vključenost prebivalstva v posamezne faze podjetniškega procesa, GEM 2020, APS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Država</th>
<th>Nastajajoči podjetniki</th>
<th>Novi podjetniki</th>
<th>Celotna zgodnja podjetniška aktivnost – TEA</th>
<th>TEA – ustvariti razliko v svetu</th>
<th>TEA – ustvariti premoženje oziroma večji dohodek</th>
<th>TEA – nadaljevati družinsko podjetje/tradicijo</th>
<th>TEA – preživeti, saj so službe redke</th>
<th>Prenehanje poslovanja kot % indeksa TEA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Nizkodohodkovne države</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Burkina Faso</td>
<td>11,54</td>
<td>12,00</td>
<td>22,98</td>
<td>21,35</td>
<td>76,14</td>
<td>34,01</td>
<td>79,36</td>
<td>12,41</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netehtano povprečje</strong></td>
<td>11,54</td>
<td>12,00</td>
<td>22,98</td>
<td>21,35</td>
<td>76,14</td>
<td>34,01</td>
<td>79,36</td>
<td>12,41</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Spodnja polovica srednjedohodkovnih držav</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Angola</td>
<td>27,26</td>
<td>24,25</td>
<td>49,62</td>
<td>65,29</td>
<td>63,79</td>
<td>37,29</td>
<td>89,46</td>
<td>9,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Egipt</td>
<td>4,91</td>
<td>6,65</td>
<td>11,27</td>
<td>49,18</td>
<td>62,85</td>
<td>38,13</td>
<td>54,03</td>
<td>5,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Indija</td>
<td>3,17</td>
<td>2,27</td>
<td>5,34</td>
<td>80,70</td>
<td>74,69</td>
<td>67,78</td>
<td>87,31</td>
<td>5,88</td>
</tr>
<tr>
<td>Indonezija</td>
<td>2,51</td>
<td>7,15</td>
<td>9,57</td>
<td>44,74</td>
<td>49,77</td>
<td>41,82</td>
<td>71,43</td>
<td>11,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Maroko</td>
<td>3,03</td>
<td>4,14</td>
<td>7,11</td>
<td>11,80</td>
<td>45,20</td>
<td>21,37</td>
<td>72,80</td>
<td>6,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Togo</td>
<td>21,71</td>
<td>11,68</td>
<td>32,89</td>
<td>36,89</td>
<td>85,50</td>
<td>32,55</td>
<td>84,58</td>
<td>17,79</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netehtano povprečje</strong></td>
<td>10,43</td>
<td>9,36</td>
<td>19,30</td>
<td>48,10</td>
<td>63,63</td>
<td>41,32</td>
<td>76,60</td>
<td>9,38</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zgornja polovica srednjedohodkovnih držav</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brazilija</td>
<td>10,19</td>
<td>13,44</td>
<td>23,43</td>
<td>65,55</td>
<td>57,70</td>
<td>27,44</td>
<td>81,86</td>
<td>8,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Gvatemala</td>
<td>12,43</td>
<td>16,44</td>
<td>28,32</td>
<td>76,74</td>
<td>54,84</td>
<td>46,87</td>
<td>91,05</td>
<td>12,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Iran</td>
<td>4,23</td>
<td>3,81</td>
<td>8,01</td>
<td>30,05</td>
<td>88,92</td>
<td>19,03</td>
<td>64,82</td>
<td>14,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Kazahstan</td>
<td>12,10</td>
<td>8,47</td>
<td>20,09</td>
<td>0,37</td>
<td>94,90</td>
<td>8,56</td>
<td>39,95</td>
<td>4,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Rusija</td>
<td>3,95</td>
<td>4,56</td>
<td>8,46</td>
<td>24,21</td>
<td>68,65</td>
<td>16,53</td>
<td>71,38</td>
<td>4,68</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netehtano povprečje</strong></td>
<td>8,58</td>
<td>9,34</td>
<td>17,66</td>
<td>39,38</td>
<td>73,00</td>
<td>23,69</td>
<td>69,81</td>
<td>8,89</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Visokodohodkovne države</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avstria</td>
<td>4,10</td>
<td>2,17</td>
<td>6,18</td>
<td>38,97</td>
<td>33,37</td>
<td>21,07</td>
<td>49,27</td>
<td>7,77</td>
</tr>
<tr>
<td>Čile</td>
<td>19,81</td>
<td>7,15</td>
<td>25,93</td>
<td>58,35</td>
<td>53,65</td>
<td>37,12</td>
<td>81,17</td>
<td>6,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Ciper</td>
<td>5,09</td>
<td>3,56</td>
<td>8,55</td>
<td>37,48</td>
<td>85,21</td>
<td>21,31</td>
<td>77,43</td>
<td>7,29</td>
</tr>
<tr>
<td>Grčija</td>
<td>3,30</td>
<td>5,51</td>
<td>8,63</td>
<td>26,86</td>
<td>45,80</td>
<td>35,74</td>
<td>68,97</td>
<td>14,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Hrvaška</td>
<td>9,12</td>
<td>3,68</td>
<td>12,66</td>
<td>38,95</td>
<td>46,95</td>
<td>28,70</td>
<td>69,44</td>
<td>4,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Italija</td>
<td>0,89</td>
<td>1,03</td>
<td>1,92</td>
<td>26,63</td>
<td>95,33</td>
<td>26,46</td>
<td>82,21</td>
<td>2,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Izrael</td>
<td>5,12</td>
<td>3,64</td>
<td>8,51</td>
<td>35,63</td>
<td>71,16</td>
<td>17,48</td>
<td>53,62</td>
<td>4,18</td>
</tr>
<tr>
<td>Južna Koreja</td>
<td>8,15</td>
<td>5,00</td>
<td>13,00</td>
<td>10,00</td>
<td>68,61</td>
<td>5,01</td>
<td>32,90</td>
<td>16,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Kanada</td>
<td>8,72</td>
<td>7,47</td>
<td>15,55</td>
<td>66,45</td>
<td>64,17</td>
<td>39,46</td>
<td>66,13</td>
<td>7,28</td>
</tr>
<tr>
<td>Katar</td>
<td>11,23</td>
<td>6,57</td>
<td>17,17</td>
<td>37,57</td>
<td>77,51</td>
<td>27,74</td>
<td>56,57</td>
<td>6,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumbija</td>
<td>18,04</td>
<td>13,96</td>
<td>31,12</td>
<td>62,88</td>
<td>61,65</td>
<td>37,06</td>
<td>76,97</td>
<td>5,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuvajt</td>
<td>11,30</td>
<td>8,58</td>
<td>19,22</td>
<td>40,13</td>
<td>75,99</td>
<td>30,61</td>
<td>59,57</td>
<td>5,92</td>
</tr>
<tr>
<td>Država</td>
<td>Nastojajoči podjetniki</td>
<td>Novi podjetniki</td>
<td>Celozgodovna podjetniška aktivnost – TEA</td>
<td>TEA – ustvariti razliko v svetu</td>
<td>TEA – ustvariti pomembne zanimave oziroma večji dohodek</td>
<td>TEA – nadaljevati družinsko podjetje/tradicijo</td>
<td>TEA – preživeti, saj so službe redke</td>
<td>Ustaljeni podjetniki</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Latvija</td>
<td>10,14</td>
<td>5,80</td>
<td>15,60</td>
<td>39,77</td>
<td>41,81</td>
<td>27,53</td>
<td>73,58</td>
<td>11,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Luksemburg</td>
<td>5,65</td>
<td>2,40</td>
<td>7,96</td>
<td>51,07</td>
<td>40,29</td>
<td>16,63</td>
<td>44,29</td>
<td>3,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Nemčija</td>
<td>3,06</td>
<td>1,78</td>
<td>4,79</td>
<td>39,82</td>
<td>52,21</td>
<td>62,02</td>
<td>45,13</td>
<td>6,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Nizozemska</td>
<td>6,93</td>
<td>4,88</td>
<td>11,48</td>
<td>46,59</td>
<td>40,91</td>
<td>24,56</td>
<td>47,80</td>
<td>6,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Norveška</td>
<td>4,70</td>
<td>2,94</td>
<td>7,64</td>
<td>36,66</td>
<td>30,13</td>
<td>11,83</td>
<td>23,14</td>
<td>4,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Oman</td>
<td>10,41</td>
<td>5,90</td>
<td>16,01</td>
<td>47,93</td>
<td>82,23</td>
<td>48,92</td>
<td>89,75</td>
<td>2,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Panama</td>
<td>23,02</td>
<td>9,84</td>
<td>32,35</td>
<td>66,56</td>
<td>56,27</td>
<td>45,29</td>
<td>84,71</td>
<td>4,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Poljska</td>
<td>1,60</td>
<td>1,49</td>
<td>3,08</td>
<td>21,97</td>
<td>52,82</td>
<td>20,37</td>
<td>62,04</td>
<td>12,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Saudova Arabija</td>
<td>10,81</td>
<td>6,66</td>
<td>17,27</td>
<td>60,78</td>
<td>86,87</td>
<td>53,18</td>
<td>89,45</td>
<td>5,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Slovaška</td>
<td>10,36</td>
<td>3,78</td>
<td>13,85</td>
<td>33,61</td>
<td>38,33</td>
<td>32,36</td>
<td>73,78</td>
<td>6,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Slovenija</td>
<td>3,08</td>
<td>2,96</td>
<td>5,97</td>
<td>44,60</td>
<td>39,71</td>
<td>21,60</td>
<td>72,19</td>
<td>6,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Španija</td>
<td>2,36</td>
<td>2,86</td>
<td>5,19</td>
<td>32,30</td>
<td>34,86</td>
<td>17,36</td>
<td>72,27</td>
<td>6,71</td>
</tr>
<tr>
<td>Švedska</td>
<td>4,47</td>
<td>2,96</td>
<td>7,30</td>
<td>41,50</td>
<td>42,75</td>
<td>24,20</td>
<td>28,87</td>
<td>6,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Švica</td>
<td>6,39</td>
<td>3,15</td>
<td>9,24</td>
<td>42,52</td>
<td>32,48</td>
<td>20,13</td>
<td>52,02</td>
<td>6,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Tajvan</td>
<td>3,58</td>
<td>5,02</td>
<td>8,44</td>
<td>52,50</td>
<td>57,19</td>
<td>25,59</td>
<td>32,83</td>
<td>11,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Urugvaj</td>
<td>15,87</td>
<td>6,11</td>
<td>21,85</td>
<td>31,69</td>
<td>41,42</td>
<td>25,88</td>
<td>80,05</td>
<td>5,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Velika Britanija</td>
<td>5,20</td>
<td>2,70</td>
<td>7,84</td>
<td>57,61</td>
<td>59,40</td>
<td>20,65</td>
<td>54,41</td>
<td>6,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Združene države Amerike</td>
<td>10,68</td>
<td>4,93</td>
<td>15,43</td>
<td>68,19</td>
<td>65,97</td>
<td>28,62</td>
<td>50,18</td>
<td>9,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Združeni arabski emirati</td>
<td>7,34</td>
<td>8,81</td>
<td>15,39</td>
<td>52,42</td>
<td>77,72</td>
<td>47,55</td>
<td>74,65</td>
<td>2,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Netehano povprečje</td>
<td>8,08</td>
<td>4,94</td>
<td>12,75</td>
<td>43,48</td>
<td>56,54</td>
<td>29,10</td>
<td>62,11</td>
<td>6,81</td>
</tr>
<tr>
<td>Država</td>
<td>Ženske TEA (% odrasle populacije)</td>
<td>Moški TEA (% odrasle populacije)</td>
<td>Delež žensk (% v TEA)</td>
<td>Delež moških (% v TEA)</td>
<td>Podjetniki, ki pričakujo, da bo podjetje ustvarilo 10 ali več delovnih mest v petih letih od zagona (% v TEA)</td>
<td>Podjetniki, ki pričakujo, da bo v njihovem podjetju se z več kot petimi leti delovnih mest (% v TEA)</td>
<td>Podjetniki, ki že ustvarjajo delovna mesta oziroma jih bodo vsaj v naslednjih petih letih od zagona podjetja (% odrasle populacije)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nizkodohodkovne države</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Burkina Faso</td>
<td>21,52</td>
<td>24,76</td>
<td>46,50</td>
<td>53,50</td>
<td>11,39</td>
<td>23,62</td>
<td>22,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netehano povprečje</td>
<td>21,52</td>
<td>24,76</td>
<td>46,50</td>
<td>53,50</td>
<td>11,39</td>
<td>23,62</td>
<td>22,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Spodnja polovica srednjedohodkovnih držav</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Angola</td>
<td>51,05</td>
<td>48,05</td>
<td>51,51</td>
<td>48,49</td>
<td>23,78</td>
<td>36,94</td>
<td>37,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egipt</td>
<td>5,44</td>
<td>16,73</td>
<td>24,54</td>
<td>75,46</td>
<td>25,04</td>
<td>40,76</td>
<td>10,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Indija</td>
<td>2,62</td>
<td>7,94</td>
<td>24,81</td>
<td>75,19</td>
<td>8,68</td>
<td>18,73</td>
<td>4,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Indonezija</td>
<td>10</td>
<td>9,14</td>
<td>52,25</td>
<td>47,75</td>
<td>0,73</td>
<td>5,36</td>
<td>7,97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maroko</td>
<td>4,49</td>
<td>9,81</td>
<td>31,40</td>
<td>68,60</td>
<td>12,83</td>
<td>23,98</td>
<td>4,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Togo</td>
<td>35,56</td>
<td>29,84</td>
<td>54,37</td>
<td>45,63</td>
<td>9,37</td>
<td>21,42</td>
<td>26,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netehano povprečje</td>
<td>18,19</td>
<td>20,25</td>
<td>39,81</td>
<td>60,19</td>
<td>13,41</td>
<td>24,53</td>
<td>15,13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zgornja polovica srednjedohodkovnih držav</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brazilija</td>
<td>21,31</td>
<td>25,59</td>
<td>45,44</td>
<td>54,56</td>
<td>27,55</td>
<td>40,33</td>
<td>18,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gvatemala</td>
<td>25,52</td>
<td>31,32</td>
<td>44,90</td>
<td>55,10</td>
<td>13,07</td>
<td>26,07</td>
<td>23,66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Iran</td>
<td>5,07</td>
<td>10,92</td>
<td>31,71</td>
<td>68,29</td>
<td>14</td>
<td>19,6</td>
<td>6,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kazahstan</td>
<td>20,88</td>
<td>19,25</td>
<td>52,03</td>
<td>47,97</td>
<td>12,85</td>
<td>40,87</td>
<td>14,19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rusija</td>
<td>7,28</td>
<td>9,74</td>
<td>42,77</td>
<td>57,23</td>
<td>32,82</td>
<td>50,13</td>
<td>7,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netehano povprečje</td>
<td>16,01</td>
<td>19,36</td>
<td>43,37</td>
<td>56,63</td>
<td>20,06</td>
<td>35,40</td>
<td>14,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Visokodohodkovne države</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avstrija</td>
<td>5,31</td>
<td>7,03</td>
<td>43,03</td>
<td>56,97</td>
<td>3,37</td>
<td>3,6</td>
<td>3,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Čile</td>
<td>22,08</td>
<td>29,9</td>
<td>42,48</td>
<td>57,52</td>
<td>25,49</td>
<td>37,23</td>
<td>23,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ciper</td>
<td>6,14</td>
<td>10,98</td>
<td>35,86</td>
<td>64,14</td>
<td>25,48</td>
<td>45,08</td>
<td>8,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grčija</td>
<td>6,66</td>
<td>10,59</td>
<td>38,61</td>
<td>61,39</td>
<td>6,67</td>
<td>16,78</td>
<td>6,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hrvaška</td>
<td>9,27</td>
<td>16,06</td>
<td>36,60</td>
<td>63,40</td>
<td>17,79</td>
<td>22,69</td>
<td>8,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Italija</td>
<td>0,92</td>
<td>2,93</td>
<td>23,90</td>
<td>76,10</td>
<td>16,89</td>
<td>1,17</td>
<td>1,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Izrael</td>
<td>6,71</td>
<td>10,35</td>
<td>39,33</td>
<td>60,67</td>
<td>15,98</td>
<td>20,63</td>
<td>4,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Južna Koreja</td>
<td>10,57</td>
<td>15,34</td>
<td>40,80</td>
<td>59,20</td>
<td>23,51</td>
<td>37,39</td>
<td>11,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kanada</td>
<td>13,89</td>
<td>17,25</td>
<td>44,61</td>
<td>55,39</td>
<td>12,86</td>
<td>24,33</td>
<td>9,83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Katar</td>
<td>12,32</td>
<td>18,36</td>
<td>40,16</td>
<td>59,84</td>
<td>60,12</td>
<td>71,86</td>
<td>15,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Država</td>
<td>Ženske TEA (% odrasle populacije)</td>
<td>Moški TEA (% odrasle populacije)</td>
<td>Delež žensk (% v TEA)</td>
<td>Delež moških (% v TEA)</td>
<td>Podjetniki, ki pričakuju, da bo podjetje ustvarilo 10 ali več delovnih mest v petih letih od zagona (% v TEA)</td>
<td>Podjetniki, ki pričakujejo, da bo v njihovem podjetju čez pet let več kot pet delovnih mest (% v TEA)</td>
<td>Podjetniki, ki že ustvarjajo delovna mesta oz. imajo delovna mesta v naslednjih petih letih (% odrasle populacije)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumbija</td>
<td>30,19</td>
<td>32,15</td>
<td>48,43</td>
<td>51,57</td>
<td>40,41</td>
<td>58,47</td>
<td>29,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kuvajt</td>
<td>16,86</td>
<td>20,41</td>
<td>45,24</td>
<td>54,76</td>
<td>39,88</td>
<td>53,81</td>
<td>15,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Latvija</td>
<td>11,17</td>
<td>20,04</td>
<td>35,79</td>
<td>64,21</td>
<td>26,34</td>
<td>32,13</td>
<td>11,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Luksemburg</td>
<td>4,94</td>
<td>10,86</td>
<td>31,27</td>
<td>68,73</td>
<td>25,5</td>
<td>37,95</td>
<td>6,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nemčija</td>
<td>4,44</td>
<td>5,11</td>
<td>46,49</td>
<td>53,51</td>
<td>23,87</td>
<td>29,31</td>
<td>3,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nizozemska</td>
<td>9,55</td>
<td>13,4</td>
<td>41,61</td>
<td>58,39</td>
<td>9,21</td>
<td>15,25</td>
<td>7,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Norveška</td>
<td>4,92</td>
<td>10,23</td>
<td>32,48</td>
<td>67,52</td>
<td>23,12</td>
<td>32,48</td>
<td>5,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Oman</td>
<td>17,31</td>
<td>14,73</td>
<td>54,03</td>
<td>45,97</td>
<td>7,44</td>
<td>11,46</td>
<td>7,78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Panama</td>
<td>29,09</td>
<td>35,57</td>
<td>44,99</td>
<td>55,01</td>
<td>28,23</td>
<td>46,43</td>
<td>29,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Poljska</td>
<td>2,36</td>
<td>3,81</td>
<td>38,25</td>
<td>61,75</td>
<td>17,42</td>
<td>29,67</td>
<td>2,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saudova Arabija</td>
<td>17,67</td>
<td>16,97</td>
<td>51,01</td>
<td>48,99</td>
<td>36,65</td>
<td>65,18</td>
<td>16,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Slovaška</td>
<td>8,91</td>
<td>18,8</td>
<td>32,15</td>
<td>67,85</td>
<td>24,1</td>
<td>31,87</td>
<td>9,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Slovenija</td>
<td><strong>4,75</strong></td>
<td><strong>7,1</strong></td>
<td><strong>38,30</strong></td>
<td><strong>61,70</strong></td>
<td><strong>16,79</strong></td>
<td><strong>30,41</strong></td>
<td><strong>4,95</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Španija</td>
<td>4,81</td>
<td>5,57</td>
<td>46,34</td>
<td>53,66</td>
<td>6,4</td>
<td>13,62</td>
<td>3,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Švedska</td>
<td>4,79</td>
<td>9,7</td>
<td>33,06</td>
<td>66,94</td>
<td>12,01</td>
<td>20,41</td>
<td>4,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Švica</td>
<td>8,72</td>
<td>9,75</td>
<td>47,21</td>
<td>52,79</td>
<td>8,8</td>
<td>12,21</td>
<td>6,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tajvan</td>
<td>7,26</td>
<td>9,63</td>
<td>42,98</td>
<td>57,02</td>
<td>19,08</td>
<td>37,98</td>
<td>6,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Urugvaj</td>
<td>20,06</td>
<td>23,75</td>
<td>45,79</td>
<td>54,21</td>
<td>17,75</td>
<td>23,4</td>
<td>16,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Velika Britanija</td>
<td>6,18</td>
<td>9,5</td>
<td>39,41</td>
<td>60,59</td>
<td>14,13</td>
<td>19,72</td>
<td>4,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Združene države Amerike</td>
<td>13,63</td>
<td>17,26</td>
<td>44,12</td>
<td>55,88</td>
<td>22,49</td>
<td>30,5</td>
<td>11,53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Združeni arabski emirati</td>
<td>12,18</td>
<td>16,77</td>
<td>42,07</td>
<td>57,93</td>
<td>55,81</td>
<td>79,22</td>
<td>15,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netehtno povprečje</strong></td>
<td><strong>10,76</strong></td>
<td><strong>14,51</strong></td>
<td><strong>40,85</strong></td>
<td><strong>59,15</strong></td>
<td><strong>22,87</strong></td>
<td><strong>32,51</strong></td>
<td><strong>10,04</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Raziskovalni timi in sponzorji GEM v letu 2020

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tim</th>
<th>Ustanova</th>
<th>Člani tima</th>
<th>Finančni sponzorji</th>
<th>Izvedba anketiranja</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Angola</td>
<td>Sociedade Portuguesa de Inovação/Sociedade Portuguesa de Inovação/Universidade Católica de Angola</td>
<td>Augusto Medina, Douglas Thompson, Salim Abdul Valimamade, Francisco Rocha</td>
<td>BFA — Banco de Fomento Angola S.A.R.L. International Development Research Centre (IDRC)</td>
<td>SINFIC</td>
</tr>
<tr>
<td>Tim</td>
<td>Ustanova</td>
<td>Člani tima</td>
<td>Finančni sponzorji</td>
<td>Izvedba anketiranja</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Brazilija</td>
<td>Instituto Brasileiro Da Qualidade E Produtividade (IBQP)</td>
<td>Simara Greco, Erika Onozato, Paulo Bastos, Vinicius Larangeiras de Souza</td>
<td>Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)</td>
<td>ZOOM – Agência de Pesquisas</td>
</tr>
<tr>
<td>Burkina Faso</td>
<td>CEDRES/LaReGEO</td>
<td>Florent Song-Naba, Mamadou Toé, Guimaré Gouem, Djarius Bama</td>
<td>Enabel (Belgium Development Agency)</td>
<td>CEDRES/ LaReGEO</td>
</tr>
<tr>
<td>Ciper</td>
<td>University of Cyprus (UCY), Centre for Entrepreneurship (C4E)</td>
<td>Marios Dikaiakos, Ariana Polyviou, Pantelitsa Eteokleous</td>
<td>Ministry of Energy, Commerce and Industry</td>
<td>RAI Consultants Ltd</td>
</tr>
<tr>
<td>Čile</td>
<td>Universidad del Desarrollo</td>
<td>Maribel Guerrero, Tomás Serey</td>
<td>Universidad del Desarrollo</td>
<td>Questio Estudios de Mercado y Opinión</td>
</tr>
<tr>
<td>Egipt</td>
<td>The American University in Cairo - School of Business</td>
<td>Ayman Ismail, Ahmed Tolba, Shima Barakat, Hakim Adel Hakim Meshreki, Seham Ghalwash</td>
<td>Drosos Foundation Oxfam Novib (Danish Arab Partnership Program - DAPP) Hivos</td>
<td>PHI Knowledge</td>
</tr>
<tr>
<td>Grčija</td>
<td>Foundation for Economic &amp; Industrial Research (FEIR / IOBE)</td>
<td>Aggelos Tsakanikas, Sofia Stavraki, Evangelia Valavanioti, Ioannis Giotopoulos</td>
<td>RAYCAP S.A.</td>
<td>Datapower SA</td>
</tr>
<tr>
<td>Gvatemala</td>
<td>Kirzner Entrepreneurship Center at Francisco Marroquin University</td>
<td>Mónica Rio-Nevado de Zelaya, Carolina Uribe, David Casasola, Josías López, Estefania Vizcaino</td>
<td>Francisco Marroquin University - UFM-</td>
<td>Khanti, S.A.</td>
</tr>
<tr>
<td>Hrvaška</td>
<td>J.J. Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics (EFOS)</td>
<td>Slavica Singer, Nataša Šariša, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka</td>
<td>Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts Croatian Association of Banks CEPOR – SMEs and Entrepreneurship Policy Centre J.J. Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics</td>
<td>Puls d.o.o., Zagreb</td>
</tr>
<tr>
<td>Indija</td>
<td>Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)</td>
<td>Sunil Shukla, Amit Kumar Dwivedi, Pankaj Bharti</td>
<td>Centre for Research in Entrepreneurship Education and Development (CREED), EDII- Ahmedabad</td>
<td>IMRB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tim</td>
<td>Ustanova</td>
<td>Člani tima</td>
<td>Finančni sponzorji</td>
<td>Izvedba anketiranja</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Indonezija</td>
<td>Parahyangan Catholic University</td>
<td>Gandhi Pawitan, Catharina B. Nawangpalupi, Maria Widyarini, Agus Gunawan</td>
<td>Parahyangan Catholic University&lt;br&gt;Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia (under Applied Research – Higher Education Excellence Grant Scheme)</td>
<td>Sapa Institute</td>
</tr>
<tr>
<td>Iran</td>
<td>Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran</td>
<td>Abbas Bazargan, Nezameddin Faghih, Ali Rezaei, Abbas Bazargan, Mohammad Reza Zali, Jahangir Yadollahi Farsi, Seyed Mostafa Razavi, Leyla Sarfaraz</td>
<td>Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran</td>
<td>Faculty of Entrepreneurship</td>
</tr>
<tr>
<td>Italija</td>
<td>Università Politecnica delle Marche</td>
<td>Donato Iacobucci, Diego D’Adda, Alessandra Micozzi, Francesca Micozzi</td>
<td>Fondazione Aristide Merloni&lt;br&gt;Università Politecnica delle Marche</td>
<td>DOXA Spa</td>
</tr>
<tr>
<td>Izrael</td>
<td>Ira Center of Business, Technology &amp; Society, Ben Gurion University</td>
<td>Ehud Menipaz, Yoash Avrahami</td>
<td>Ministry of Economics and Industry, Government of Israel&lt;br&gt;Ira Foundation of Business, Technology and Society</td>
<td>Brandman Institute</td>
</tr>
<tr>
<td>Japonska</td>
<td>Musashi University</td>
<td>Noriyuki Takahashi, Masaaki Suzuki, Yuji Honjo, Takehiko Yasuda, Takehiko Isobe</td>
<td>Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)</td>
<td>Social Survey Research Information Co. Ltd (SSRI)</td>
</tr>
<tr>
<td>Katar</td>
<td>Qatar Development Bank (QDB)</td>
<td>Farha Al Kuwari, Ahmad Hawi</td>
<td>Qatar Development Bank (QDB)</td>
<td>Intelligence Qatar</td>
</tr>
<tr>
<td>Tim</td>
<td>Ustanova</td>
<td>Člani tima</td>
<td>Finančni sponzorji</td>
<td>Izvedba anketiranja</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kazahstan</td>
<td>Nazarbayev University Graduate School of Business</td>
<td>Patrick Duparcq, Venkata Subban Subramanian, Yerken Turganbayev, Bakyts Ospanova, Madina Nurguzhina, Nurlan Kubatryov, Chingiz Tourez</td>
<td>Nazarbayev University Graduate School of Business</td>
<td>DATAmetrics</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumbija</td>
<td>Consorcio GEM: Universidad Icesi, Universidad Javeriana de Cali, Universidad del Norte</td>
<td>Rodrigo Varela Villegas, Jhon Moreno, Juan David Soler, Manoj Bayan, Fernando Pereira, Fabian Osorio, Eduardo Gomez, Oscar Suarez, Lisys Gomez, Alba Corredor, Moises Galvis, Leon Dario Parra, Jairo Orozco, Francisco Matiz, Jose David Peñuela, Flor Alba Rueda, Piedad Buelvas</td>
<td>Universidad Icesi, Universidad Javeriana de Cali, Universidad del Norte, Universidad EAN, Universidad Cooperativa de Colombia-Bucaramanga, Corporación Universitaria Americana, Corporación Universitaria del Caribe</td>
<td>INFO Investigaciones S.A.S.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuvajt</td>
<td>Box Hill College Kuwait</td>
<td>Hasan Ghura, Arezou Harraf, Alicia Coduras, Arezou Harraf, Wael Abdallah, Manar Al-Otaibi, Sharifa Hamada, Carol Bim</td>
<td>Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS)</td>
<td>ARA Research and Consultancy</td>
</tr>
<tr>
<td>Latvija</td>
<td>Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga)</td>
<td>Marija Krumina, Anders Paalzow</td>
<td>Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga)</td>
<td>SKDS</td>
</tr>
<tr>
<td>Maroko</td>
<td>Entrepreneurship Research Laboratory, Faculty of Law, Economics and Social Sciences, University of Hassan II Casablanca</td>
<td>Khalid El Ouazani, Abdellatif Komat, Salah Koubaa, Fatima Boutaleb, Hind Malainine, Sara Yassine</td>
<td>University of Hassan II Casablanca</td>
<td>ClaireVision</td>
</tr>
<tr>
<td>Tim</td>
<td>Ustanova</td>
<td>Člani tima</td>
<td>Finančni sponzorji</td>
<td>Izvedba anketiranja</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Mehika</td>
<td>Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (A.K.A. Tecnológico de Monterrey)</td>
<td>Hugo Garza Medina, José Ernesto Amorós, Elvira Naranjo, José Manuel Aguirre, Marcia Campos, Rafaela Bueckmann Diegoli, Ján Rehák, Patricia Esther Alonso Galicia, Edgar Muñiz Ávila, Lucia Rodríguez Aceves, José Manuel Saiz Álvarez, Margarita Herrera Avilés, Lizbeth González Tamayo, Rafael A. Tristán</td>
<td>Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (A.K.A. Tecnológico de Monterrey)</td>
<td>Berumen y Asociados S.A. de C.V.</td>
</tr>
<tr>
<td>Nemčija</td>
<td>Leibniz University Hannover - Institute of Economic and Cultural Geography</td>
<td>Rolf Sternberg, Armin Baharian, Johannes von Bloh, Natalia Gorynia Pfeffer, Lennard Stolz, Matthias Wallisch</td>
<td>RKW Competence Centre</td>
<td>uzbonn - Gesellschaft für empirische Sozialforschung und Evaluation</td>
</tr>
<tr>
<td>Nizozemska</td>
<td>Panteia</td>
<td>Jacqueline Snijders, Paul van der Zeijden, Jan de Kok, Amber van der Graaf, Ton Geerts</td>
<td>The Ministry of Economic Affairs and Climate Policy of the Netherlands</td>
<td>Panteia</td>
</tr>
<tr>
<td>Oman</td>
<td>University of Nizwa</td>
<td>Abdallah Mohammed Ishukaili, Bader Alsuleimani, Norizan Mohd Kassim, Zunaini Ahmed, Swadhin Kumar Mondal, Yasmeen Kausar</td>
<td>University of Nizwa</td>
<td>Horizons Statistical Consulting</td>
</tr>
<tr>
<td>Panama</td>
<td>City of Knowledge Foundation</td>
<td>Carla Donalicio, Alejandro Carbonell</td>
<td>AMPYME (Micro, Small and Medium Enterprise Authority of Panama)</td>
<td>IPSOS</td>
</tr>
<tr>
<td>Portoriko</td>
<td>University of Puerto Rico (UPR)</td>
<td>Marinés Aponte, Marta Álvarez, Manuel Lobato</td>
<td>University of Puerto Rico (UPR)</td>
<td>Gaither International, Inc.</td>
</tr>
<tr>
<td>Republika Koreja</td>
<td>Korea Entrepreneurship Foundation (KoEF)</td>
<td>Gihyun Kum, Dohyeon Kim, Chaewon Lee, Byungheon Lee, Choonwoo Lee, Yunsoo Choi, Myoung-jong Lee</td>
<td>Ministry of SMEs and Startups</td>
<td>Max Research</td>
</tr>
<tr>
<td>Ustanova</td>
<td>Člani tima</td>
<td>Finančni sponzorji</td>
<td>Izvedba anketiranja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rusija</strong></td>
<td>Graduate School of Management, St. Petersburg University</td>
<td>Olga R. Verkhovskaya, Karina A. Bogatyreva, Dmitri Knatko, Maria V. Dorokhina, Eleonora V. Shmeleva</td>
<td>Sberbank</td>
<td>Levada-Center</td>
</tr>
<tr>
<td>Saudova Arabija</td>
<td>Prince Mohammad Bin Salman College of Business and Entrepreneurship (MBSC) Babson Global Center for Entrepreneurial Leadership (BGCEL)</td>
<td>Muhammad Azam Roomi, Alicia Coduras Martinez, Donna Kelley</td>
<td>Babson Global Center for Entrepreneurial Leadership (BGCEL)</td>
<td>Field Interactive MR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Slovaška</strong></td>
<td>Comenius University in Bratislava, Faculty of Management (UNIBA SK)</td>
<td>Anna Pilková, Marian Holienka, Zuzana Kovačičová, Juraj Mikuš, Ján Rehák</td>
<td>Comenius University in Bratislava, Faculty of Management (UNIBA SK) Slovak Business Agency (SBA)</td>
<td>Crystal Research, a.s.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Slovenija</strong></td>
<td>University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute for Entrepreneurship and Small Business Management</td>
<td>Miroslav Rebernik, Karin Širec, Polona Tominc, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Matej Rus</td>
<td>MGRT - Ministry of Economic Development and Technology SPIRIT Slovenia - Public Agency for Entrepreneurship, Internationalization, Foreign Investments and Technology</td>
<td>Mediana</td>
</tr>
<tr>
<td>Tim</td>
<td>Ustanova</td>
<td>Člani tima</td>
<td>Finančni sponzorji</td>
<td>Izvedba anketiranja</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Španija</td>
<td>Observatorio del Emprendimio de España (OEE) (formerly Asociación RED GEM España)</td>
<td>Ana Fernández Laviada NATIONAL TEAM Iñaki Peña, Maribel Guerrero, José Luis González, Javier Montero REGIONAL TEAMS José Ruiz Navarro (Director GEM Andalucía), Lucio Fuentelsaz Lamata, (Director GEM Aragón), Jesús Ángel del Brio González, (Director GEM Asturias), Julio Batle Lorente (Director GEM Baleares), Rosa M. Batista Canino, (Director GEM Canarias), Ana Fernández-Laviada (Director GEM Cantabria), Carlos Guallarte (Director GEM Cataluña), Juan José Jiménez Moreno, (Director GEM Castilla La Mancha), Mariano Nieto Antolín (Co-director GEM Castilla y León), Nuria González Álvarez (Co-director GEM Castilla y León), Lázaro Rodríguez Ariza (Director GEM Ceuta), Isidro de Pablo Lopez (Director GEM Madrid), José María Gómez Gras (Director GEM Comunidad Valenciana), Ricardo Hernández Mogollón, (Co-director GEM Extremadura), J. Carlos Díaz Casero (Co-director GEM Extremadura), Loreto Fernández Fernández, (Director GEM Galicia),., Luis Alberto Ruano Marrón, (Director GEM La Rioja), María del Mar Fuentes Fuentes (Director GEM Melilla), Antonio Aragón Sánchez (Co-director GEM Murcia), Alicia Rubio Bañón (Co-director GEM Murcia), Ignacio Contin Pilart (Co-director GEM Navarra), Martín Larraza Kintana (Co-director GEM Navarra), María Saiz Santos (Director GEM País Vasco)</td>
<td>Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) Santander Bank (SANTANDER) Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA)</td>
<td>Opinometre</td>
</tr>
<tr>
<td>Tim</td>
<td>Ustanova</td>
<td>Člani tima</td>
<td>Finančni sponzorji</td>
<td>Izvedba anketiranja</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Švedska</td>
<td>Swedish Entrepreneurship Forum (Entreprenörskapsforum)</td>
<td>Pontus Braunerhjelm, Per Thulin, Martin Svensson, Marcus Larsson</td>
<td>The Confederation of Swedish Enterprise (Svenskt Näringsliv)</td>
<td>AskSweden</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>The Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Švica</td>
<td>School of Management (HEG-FR) University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland (HES-SO)</td>
<td>Rico Baldegger, Raphael Gaudart, Pascal Wild, Gabriel Simonet</td>
<td>School of Management (HEG-FR) University of Applied Sciences and Arts Fribourg (HES-FR)</td>
<td>Gfs Bern</td>
</tr>
<tr>
<td>Tajvan</td>
<td>Taiwan Institute of Economic Research (TIER)</td>
<td>Xin-Wu Lin, Ju-Yin Tang, Jia-Jing Lin</td>
<td>Small and Medium Enterprise Administration (SEMA)</td>
<td>China Credit Information Service</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Urugvaj</td>
<td>IEEM Business School, University of Montevideo</td>
<td>Leonardo Veiga, Ana Vignolo</td>
<td>University of Montevideo/IEEM National Development Agency</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Združene države Amerike</td>
<td>Babson College</td>
<td>Julian Lange, Candida Brush, Andrew Corbett, Donna Kelley, Phillip Kim, Mahdi Majbouri, Sid Vedula, Doug Scibeck</td>
<td>Babson College</td>
<td>Qualtrix</td>
</tr>
<tr>
<td>Združeni arabski emirati</td>
<td>United Arab Emirates University (UAEU)</td>
<td>Nihel Chabrak, Elif Bascavusoglu, Chafik Boughaddioui, Llewellyn D. W. Thomas</td>
<td>Khalifa Fund</td>
<td>Kantar</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Miroslav Rebernik
Karin Širec


Barbara Bradač Hojnik

Katja Crnogaj


Matej Rus

Polona Tominc

Dr. Polona Tominc je redna profesorica za področje kvantitativnih ekonomskih analiz na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, predstojnica Katedre za kvantitativne ekonomske analize ter članica fakultetnega senata. V raziskovalni skupini Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij sodeluje pri raziskavi Globalni podjetniški monitor, je članica mednarodne raziskovalne skupine za raziskovanje ženskega podjetništva DIANA in vodja raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Sodelovala je na več kot 30 znanstvenih in strokovnih tujih in domačih konferencah, je avtorica ali soavtorica poglavij v tujih in domačih znanstvenih monografijah ter znanstvenih in strokovnih člankov, objavljenih v uveljavljenih tujih in domačih revijah. Aktivno sodeluje v mednarodni mreži za proučevanje ženskega podjetništva DIANA.
Podjetništvo v novi stvarnosti
GEM Slovenija 2020

Avtorji:
Miroslav Rebernik
Karin Širec
Barbara Bradač Hojnik
Katja Crnogaj
Matej Rus
Polona Tominc

Povzetek:
Podjetništvo je najmočnejše gonilo gospodarske rasti in razvoja in ima zelo velik vpliv na celoten družbeni razvoj. Globalni podjetniški monitor (GEM) ima za seboj zgodovino 22-letnega raziskovanja podjetništva s posebnim poudarkom na najbolj zgodnjih fazah, ko se zaznavajo poslovne priložnosti in se posamezniki odločajo, ali se bodo ukvarjali s podjetništvom. Velik vpliv na vključevanje posameznikov v podjetniške aktivnosti ima njihovo neposredno življenjsko okolje, predvsem prevladujoče kulturne vrednote, nagnjenost družbe k podjetništvu in urejenost poslovnega okolja. Temu ustrezno je zastavljen konceptualni okvir GEM, ki omogoča obravnavanje posameznikov in njihovega odnosa do podjetništva, dojemanja podjetništva ter vključenosti v ustanavljanje in/ali lastništvo in vodenje podjetja. Z njegovo pomočjo lahko zato dobimo bolj pogljevščen pogled v nacionalno podjetništvo in njegove značilnosti, bolj popolno sliko, kot jo lahko zagotovijo različni statistični viri, ki temeljijo zgolj na podatkih, pridobljenih od obstoječih podjetij. GEM namreč zajame tudi odnos posameznika in družbe do podjetništva, njegove ambičnosti in usposobljenosti za podjetništvo, pa tudi posameznike v vseh fazah podjetniškega procesa, od začetnih razmislekov, da bi se podali na podjetniško pot, do ustanovitve podjetja, poslovanja, rasti in prenehanja poslovanja. Zajame pa tudi notranje podjetništvo in posamezne bolj pogljevše teme, kot je recimo gig ekonomija (GEM 2019), vpliv pandemije covid-19 (GEM 2020) ali sledenje ciljem trajnostnega razvoja (GEM 2021).

Ključne besede:
Globalni podjetniški monito, podjetništvo, celotna zgodnja podjetniška aktivnost, gospodarski razvoj, podjetniški ekosistem

Naslovi avtorjev:
Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Slovenija, e-pošta: miroslav.rebernik@um.si.
Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Slovenija, e-pošta: karin.sirec@um.si.
Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Slovenija, e-pošta: barbara.brada@um.si.
Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Slovenija, e-pošta: katja.crnogaj@um.si.
Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Slovenija, e-pošta: matej.rus@um.si.
Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Slovenija, e-pošta: polona.tominc@um.si.