**WYBRANE ASPEKTY AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI**

**1. LUDZIE MŁODZI NA RYNKU PRACY**

Sytuacja osób w wieku 15-24 lata na rynku pracy jest znacznie trudniejsza od sytuacji pozostałej części społeczeństwa. Wśród potencjalnych przyczyn takiego stanu rzeczy wymienić można brak lub znikome doświadczenie zawodowe oraz niedopasowanie zdobytej wiedzy tych osób do potrzeb rynkowych. W rezultacie młodzi ludzie mają większe problemy ze znalezieniem pracy w celu zdobycia jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego. Istnieje także grupa młodych ludzi, którzy nie są zainteresowani podejmowaniem pracy. Kapitał ludzki i umiejętności młodych osób biernych zawodowo lub bezrobotnych podlegają procesowi deprecjacji, co w przyszłości może skutkować jeszcze większymi problemami   
ze znalezieniem przez nich pracy, niż w chwili obecnej.

W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę sytuacji osób młodych, definiowanych jako osoby w wieku 15-24 lata, na rynku pracy poprzez scharakteryzowanie ich według aktywności ekonomicznej z określeniem statusu na rynku pracy, poziomu wykształcenia, statusu zatrudnienia, wykonywanego zawodu, czasu poszukiwania pracy czy przyczyn bierności zawodowej w porównaniu z populacją osób w wieku 15 lat i więcej. Celem przeprowadzonej analizy było znalezienie odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu sytuacja ludzi w wieku 15-24 lata na polskim rynku pracy jest gorsza od sytuacji całej populacji w wieku 15 lat i więcej. W rozdziale zbadano także, jaka część osób w wieku 15-24 lata jest aktywna na rynku pracy, a jaka zalicza się do osób, które nie są zainteresowane ani pracą, ani nauką.

* 1. **Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-24 lata**

Ludność aktywna zawodowo, określana też jako zasoby pracy, podaż pracy lub siła robocza, obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej uznane za pracujące lub bezrobotne.

**Tabela 1.1. Ludzie młodzi oraz ludność w wieku 15 lat i więcej na rynku pracy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ludność w wieku 15 lat i więcej | Wyszczególnienie | Ludność w wieku 15-24 lata |
|
| w tys. | w tys. |
| 32679,6 | OGÓŁEM | 5223,6 |
| 17100,7 | AKTYWNI ZAWODOWO | 1826,6 |
| 15050,6 | PRACUJĄCY | 1337,3 |
| 2050,1 | BEZROBOTNI | 489,2 |
| 13907,5 | BIERNI ZAWODOWO | 3131,4 |
| 1671,5 | NIEUSTALONY STATUS NA RYNKU PRACY | 265,6 |
| w % |  | w % |
| 55,1 | WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | 36,8 |
| 48,5 | WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA | 27,0 |
| 12,0 | STOPA BEZROBOCIA | 26,8 |

Spośród 32679,6 tys. osób w wieku 15 lat i więcej, osoby w wieku 15-24 lata stanowiły 16,0%. Charakterystyka porównawcza ludności w wieku 15 lat i więcej i osób   
w wieku 15-24 lata przedstawiona została w tabeli 1. W Polsce w dniu 31 marca 2011 r. było 5223,6 tys. osób w wieku 15-24 lata, z czego najliczniejszą grupę stanowiły osoby bierne zawodowo (59,9%).

Wśród aktywnych zawodowo było 1051,1 tys. młodych mężczyzn i 775,5 tys. młodych kobiet. Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku 15-24 lata   
z ustalonym statusem na rynku pracy wyniósł 36,8%. Dla kobiet w wieku 15-24 lata współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 32,1% i był znacznie niższy od współczynnika aktywności zawodowej młodych mężczyzn wynoszącego 41,4%. Najwięcej aktywnych zawodowo wśród młodych to osoby w wieku 24 lata – 411,5 tys. osób, z czego w tym wieku przeważali mężczyźni – 55,3%. Spośród ogólnej dla ludzi młodych liczby osób pracujących (1337,3 tys.) aż 58,9% stanowili mężczyźni. Przeważali oni także wśród osób bezrobotnych – 53,9% spośród 489,2 tys. bezrobotnych. Młode kobiety stanowiły natomiast większość 52,5% wśród młodych osób biernych zawodowo.

**Wykres 1.1. Porównanie aktywności ekonomicznej ludzi młodych i całej populacji w wieku 15 lat i więcej**

**5223,6 tys.**

**32679,6 tys.**

**32679,6 tys.**

Ludzie młodzi byli mniej aktywni na rynku pracy niż ogół populacji, czyli osoby w wieku 15 lat i więcej. Zaledwie 25,6% osób w tej grupie wiekowej stanowili pracujący wobec 46,0% dla całej populacji w wieku 15 lat i więcej.

Wyższy o 3,1 p. proc. udział liczby osób bezrobotnych wśród osób w wieku 15-24 lata od udziału liczby osób bezrobotnych w populacji osób w wieku 15 lat i więcej może świadczyć o większych problemach ludzi młodych ze znalezieniem pracy.

**Wykres 1.2. Współczynnik aktywności zawodowej według województw (w %)**

Współczynnik aktywności zawodowej ludzi młodych wykazywał relatywnie duże zróżnicowanie przestrzenne zarówno w podziale wg województw, co przedstawia powyższy wykres, jaki i w zależności od zamieszkiwania danej osoby młodej na terenach miejskich lub wiejskich.

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej wśród ludzi młodych wystąpił w województwie wielkopolskim – 41,2% oraz w pomorskim i śląskim – po 38,6%, najniższy zaś w województwie świętokrzyskim – 33,1% i lubelskim – 33,4%. Współczynnik aktywności zawodowej ludzi młodych w województwie mazowieckim wyniósł 36,6% i pod względem tego współczynnika województwo to znalazło się na 9 miejscu w Polsce. Należy zauważyć, że w każdym województwie wartość współczynnika aktywności zawodowej ludzi młodych była znacznie niższa od wartości współczynnika aktywności zawodowej całej populacji w wieku 15 lat i więcej. Różnica pomiędzy obydwoma współczynnikami wahała się   
od 10,1 p. proc. w województwie opolskim do 18,6 p. proc. w województwie mazowieckim.

Większość aktywnych zawodowo ludzi młodych stanowili mieszkańcy miast –   
2957,9 tys. osób wobec 2265,7 tys. mieszkańców wsi. Jednakże to mieszkańcy wsi odznaczali się wyższym współczynnikiem aktywności zawodowej, który w tej grupie wyniósł 39,3% wobec 34,9% w miastach.

Wśród aktywnych zawodowo osób w wieku 15-24 lata (według stanu na koniec   
marca 2011 r.) w liczbach bezwzględnych przeważały osoby z wykształceniem ogólnokształcącym – 540,3 tys. oraz policealnym i średnim zawodowym – 465,9 tys.; najmniej było zaś osób z wykształceniem wyższym – 249,9 tys., co jest rzeczą naturalną ze względu na to, że osiągnięcie danego poziomu wykształcenia wiąże się z określonym wiekiem. Część osób w młodym wieku nie miała nawet szansy rozpocząć nauki na kolejnych szczeblach edukacji (przed datą przeprowadzenia spisu ludności).

**Tabela 1.2. Ludność aktywna zawodowo w wieku 15-24 lata według poziomu wykształcenia, płci   
 i miejsca zamieszkania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Poziom wykształcenia | | | | | | | |
| Wyższe | Policealne i średnie zawodowe | Średnie ogólno-kształcące | Zasadnicze zawodowe | | Gimnazjalne i niższe\* | Nieustalony poziom wykształ-cenia | |
| w tys. | | | | | | | |
| **Ogółem** | **5223,6** | **389,4** | **629,5** | **1269,2** | **384,0** | **2281,5** | | **269,9** | |
| Mężczyźni | 2664,0 | 132,2 | 365,7 | 541,0 | 262,4 | 1235,7 | | 127,0 | |
| Kobiety | 2559,6 | 257,2 | 263,9 | 728,3 | 121,5 | 1045,8 | | 143,0 | |
| Miasto | 2957,9 | 262,2 | 307,9 | 835,4 | 156,3 | 1207,8 | | 188,2 | |
| Wieś | 2265,7 | 127,2 | 321,7 | 433,8 | 227,6 | 1073,8 | | 81,7 | |

\*łącznie z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia szkolnego

Współczynnik aktywności zawodowej był najwyższy wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 79,5%. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że dla części młodych mógł być to docelowy poziom wykształcenia, który dając im zawód, pozwolił im zaktywizować się na rynku pracy. Najniższy zaś współczynnik aktywności zawodowej wśród osób młodych wystąpił u osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 11,5%. Wynikało to z faktu, że znaczna część młodych osób z tym wykształceniem kontynuowała naukę   
i w związku z tym nie aktywizowała się na rynku pracy. Współczynnik aktywności zawodowej osób młodych z wyższym wykształceniem wyniósł natomiast 64,2% i był niższy od współczynnika aktywności zawodowej osób młodych z wykształceniem policealnym   
i średnim zawodowym oraz od współczynnika aktywności zawodowej osób młodych   
z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

**Wykres 1.3. Ludność w wieku 15-24 lata według statusu na rynku pracy i poziomu wykształcenia**

\*łącznie z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia szkolnego

Młodzi mieszkańcy wsi charakteryzowali się wyższym poziomem współczynnika aktywności zawodowej bez względu na poziom wykształcenia. Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej wśród mieszkańców wsi będących w wieku 15-24 lata zaobserwowano u osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 80,9% (o 3,5 p. proc. wyższy niż w miastach). Największą różnicę między młodymi mieszkańcami wsi i miast odnotowano w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – odsetek aktywnych zawodowo był wyższy na wsi o 7,4 p. proc. niż w miastach.

Należy zwrócić uwagę, że struktura ludzi młodych ze względu na źródło utrzymania jest dość charakterystyczna (wykres 1.4).

**Wykres 1.4. Ludzie młodzi według wybranych źródeł utrzymania**

Najliczniejszą grupę wśród ludzi młodych stanowiły osoby pozostające na utrzymaniu. Ich liczba wynosiła 3306,3 tys. osób. Stanowiło to aż 63,3% populacji ludzi młodych. Jednakże aż 82,6% (2730,5 tys.) będących na utrzymaniu młodych ludzi kontynuowało edukację.

**Tabela 1.3. Ludność w wieku 15-24 lata według wybranych źródeł utrzymania**

| Wyszczególnienie | | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Miasto | Wieś |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| w tys. | | | | |
| **Ogółem**  w tym |  | **5223,6** | **2663,9** | **2559,7** | **2957,9** | **2265,7** |
| Główne źródło utrzymania | dochody z pracy najemnej w sektorze publicznym | 196,5 | 96,3 | 100,2 | 114,9 | 81,6 |
| dochody z pracy najemnej w sektorze prywatnym | 935,6 | 563,4 | 372,2 | 522,9 | 412,7 |
| dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem | 54,4 | 38,5 | 15,9 | 32,3 | 22,1 |
| dochody z pracy na rachunek własny w rolnictwie | 43,6 | 30,9 | 12,7 | 2,5 | 41,1 |
| renta rodzinna | 100,8 | 48,5 | 60,3 | 68,6 | 40,2 |
| renta socjalna | 28,3 | 16,5 | 11,8 | 15,5 | 12,8 |
| zasiłek dla bezrobotnych | 23,9 | 13,3 | 10,6 | 11,5 | 12,4 |
| świadczenia pomocy społecznej | 38,1 | 10,4 | 27,7 | 22,7 | 15,4 |
| pozostałe źródła dochodów osobno nie wymienione | 200,3 | 84,5 | 115,8 | 160,9 | 39,4 |
| na utrzymaniu | 3306,3 | 1623,6 | 1682,7 | 1808,2 | 1498,1 |

Drugą co do liczebności grupą, jednakże ponad trzykrotnie mniej liczną niż osoby pozostające na utrzymaniu, stanowiły osoby młode uzyskujące dochody z pracy najemnej   
w sektorze prywatnym. Było ich 935,6 tys., co stanowiło 17,9% populacji ludzi młodych. Zdecydowaną większość osób w wieku 15-24 lata otrzymujących dochody w sektorze prywatnym stanowili mężczyźni. Było ich 563,4 tys. wobec 372,2 tys. kobiet.   
Dla porównania, osób uzyskujących dochody w sektorze publicznym było 196,5 tys., co stanowiło jedynie 3,8% populacji ludzi młodych. W sektorze publicznym, w przeciwieństwie do sytuacji w sektorze prywatnym, pracowało więcej młodych kobiet: 100,2 tys. w stosunku do 96,3 tys. młodych mężczyzn.

* 1. **Pracujący w wieku 15-24 lata**

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba pracujących w wieku 15-24 lata wyniosła 1337,3 tys. osób. Wśród pracujących w tej grupie wiekowej przeważali mężczyźni. Stanowili oni 58,9%. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób   
w wieku 15-24 lata wyniósł 27,0%, przy czym w przypadku mężczyzn wynosił 31,0%,   
a w przypadku kobiet 22,7%.

**Wykres 1.5. Wskaźnik zatrudnienia według województw (w %)**

Wskaźnik zatrudnienia ludzi młodych, podobnie jak wskaźnik aktywności zawodowej, wykazywał zróżnicowanie w poszczególnych województwach. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie wielkopolskim – 32,1% i śląskim – 28,9%, a najniższy   
w świętokrzyskim – 22,1% i podkarpackim – 22,7%. W województwie mazowieckim wyniósł 28,4% i pod względem wysokości tego wskaźnika województwo to znalazło się na 4 miejscu w Polsce. W każdym województwie wskaźnik zatrudnienia ludzi młodych był znacznie niższy od wskaźnika zatrudnienia pozostałej pracującej części populacji. Różnica wynosiła   
od 13,9 p. proc. w województwie opolskim do 22,6 p. proc. w województwie lubelskim.

W populacji ludzi młodych można zaobserwować, że liczba pracujących rośnie wraz   
z wiekiem zarówno według płci, jak i według miejsca zamieszkania.

**Wykres 1.6. Pracujący według wieku płci i miejsca zamieszkania w tys. osób**

Ze względu na status zatrudnieniaosób w wieku 15-24 lata najliczniejszą grupą byli pracownicy najemni (1135,5 tys.), mężczyźni stanowili wśród nich 57,5%. Do grupy młodych pracujących na własny rachunek należało 116,6 tys. osób (68,5% to mężczyźni), w tym jako pracodawcy 10,8 tys. (68,4% to mężczyźni). Liczba młodych pomagających członków rodzin wyniosła 83,4 tys., z czego 64,8% stanowili mężczyźni. 1,9 tys. osób miało nieustalony status zatrudnienia.

**Wykres 1.7. Pracujący w wieku 15-24 lata według statusu zatrudnienia i płci**

Młodzi pracujący mężczyźni nieznacznie częściej niż kobiety podejmowali pracę na cały etat. Różnica nie była jednak znacząca i wyniosła zaledwie 3,5 p. proc. Stosunkowo zdecydowanie częściej młodzi mężczyźni byli pracodawcami lub pracowali na własny rachunek nie zatrudniając pracowników. Udział młodych mężczyzn będących pracodawcami lub pracujących na własny rachunek w ogóle pracujących mężczyzn był aż o 50,7% wyższy od analogicznej wartości dla kobiet. Zdecydowanie większy udział procentowy kobiet odnotowano natomiast wśród niepełnozatrudnionych. Spośród pracujących kobiet aż 22,8% pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy, podczas gdy dla mężczyzn udział ten wyniósł 14,4%.

Szczegółowa struktura pracujących w wieku 15-24 lata według grup zawodów przedstawiona jest na wykresie 1.8.

**Wykres 1.8. Struktura pracujących w wieku 15-24 lata według grup zawodów**

Najliczniejszą grupę zawodów wśród pracujących ludzi młodych stanowili pracownicy usług i sprzedawcy – 308,8 tys., robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 245,3 tys., technicy i inny średni personel – 162,6 tys. oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 145,0 tys.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (sekcje PKD 2007) najwięcej ludzi młodych pracowało w handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 279,6 tys. osób (20,9%), w przetwórstwie przemysłowym – 273,2 tys. osób (20,4%), w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – 162,4 tys. (12,4%) oraz   
w budownictwie – 128,7 tys. (9,6%).

**Tabela 1.4. Pracujący w wieku 15-24 lata według wybranych sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Miasto | Wieś |
|
| w tys. | | | | |
| **Ogółem**  w tym | **1337,3** | **787,4** | **549,9** | **692,6** | **644,7** |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 162,4 | 107,4 | 55,0 | 12,0 | 150,4 |
| Górnictwo i wydobywanie | 14,4 | 13,8 | 0,6 | 9,2 | 5,2 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 273,2 | 199,1 | 74,1 | 138,0 | 135,2 |
| Budownictwo | 128,7 | 122,7 | 6,0 | 54,3 | 74,4 |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 279,6 | 130,5 | 149,1 | 166,4 | 113,2 |
| Transport i gospodarka magazynowa | 53,2 | 41,5 | 11,7 | 31,6 | 21,6 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 76,8 | 29,4 | 47,4 | 50,4 | 26,4 |
| Informacja i komunikacja | 34,4 | 19,4 | 15,0 | 27,7 | 6,7 |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 31,0 | 10,1 | 20,9 | 22,4 | 8,6 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 37,1 | 14,7 | 22,4 | 27,5 | 9,6 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 33,2 | 17,9 | 15,3 | 23,8 | 9,4 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 52,8 | 26,9 | 25,9 | 28,5 | 24,3 |
| Edukacja | 35,9 | 6,8 | 29,1 | 23,0 | 12,9 |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 33,3 | 6,9 | 26,4 | 21,2 | 12,1 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką  i rekreacją | 20,0 | 9,9 | 10,1 | 15,1 | 4,9 |
| Pozostała działalność usługowa | 36,0 | 7,6 | 28,4 | 21,3 | 14,7 |

Analizując pracujących w wieku 15-24 lata według tygodniowego czasu pracy można stwierdzić, że zdecydowana większość z nich pracowała 40 godzin i więcej – 1074,2 tys. osób (80,3% wszystkich pracujących w wieku 15-24 lata). Dotyczyło to zarówno mężczyzn (84,9% wszystkich pracujących mężczyzn w wieku 15-24 lata), jak i kobiet (73,7% wszystkich pracujących kobiet w wieku 15-24 lata).

**Tabela 1.5. Pracujący w wieku 15-24 lata według tygodniowego czasu pracy, płci i miejsca zamieszkania**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Pracujący, którzy w ciągu tygodnia przepracowali: | | | | |
| 0-19 godzin | 20-29 | 30-39 | 40 godzin i więcej | nieustalona liczba godzin |
| w tys. | | | | | |
| **Ogółem** | **1337,3** | **90,9** | **96,2** | **74,0** | **1074,2** | **2,0** |
| Mężczyźni | 787,4 | 44,5 | 40,2 | 32,8 | 668,8 | 1,1 |
| Kobiety | 549,9 | 46,4 | 56,0 | 41,2 | 405,4 | 0,9 |
| Miasto | 692,5 | 55,2 | 60,7 | 47,2 | 527,9 | 1,5 |
| Wieś | 644,8 | 35,7 | 35,5 | 26,8 | 546,3 | 0,5 |

Biorąc pod uwagę jedynie pracowników najemnych w wieku 15-24 lata, również można zauważyć, że zdecydowana większość z nich – 920,7 tys. (81,1%) pracowała   
40 godzin i więcej. W przedziale od 20 do 29 godzin pracowało znacznie mniej młodych pracowników najemnych, gdyż ich liczba wyniosła jedynie 83,2 tys., co stanowiło 7,3% liczby wszystkich młodych pracowników najemnych. Do 19 godzin pracowało najemnie tylko 67,7 tys. osób młodych, czyli zaledwie 6,0% liczby młodych pracowników najemnych.

* 1. **Bezrobotni w wieku 15-24 lata**

Wśród 1826,6 tys. aktywnych zawodowo w grupie osób w wieku 15-24 lata w Polsce w końcu marca 2011 r. było 489,2 tys. bezrobotnych młodych ludzi. W grupie tej liczebnie przeważali mężczyźni – 263,7 tys. Stopa bezrobocia wśród ludzi młodych wyniosła 26,8%, dla mężczyzn była ona równa 25,1%, a dla kobiet 29,1%.

**Tabela 1.6. Stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Poziom wykształcenia | | | | | |
| Wyższe | Policealne  i średnie zawodowe | Średnie ogólno-kształcące | Zasadnicze zawodowe | Gimnazjalne  i niższe\* | Nieustalony poziom wykształ-cenia |
| w % | | | | | | |
| **Ogółem** | **26,8** | **21,0** | **24,6** | **26,1** | **29,5** | **34,6** | **17,5** |
| Mężczyźni | 25,1 | 19,5 | 21,2 | 23,5 | 26,8 | 33,5 | 16,6 |
| Kobiety | 29,1 | 21,8 | 30,0 | 28,5 | 37,0 | 37,7 | 18,5 |
| Miasto | 28,4 | 20,9 | 26,0 | 26,2 | 33,4 | 43,1 | 17,1 |
| Wieś | 25,0 | 21,2 | 23,3 | 25,9 | 26,9 | 26,5 | 18,5 |

\*łącznie z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia szkolnego

Wśród ludzi młodych z wykształceniem wyższym odnotowano najniższą stopę bezrobocia, która wyniosła 21,0%, a najwyższą u młodych osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 34,6%. Warto odnotować fakt, że stopa bezrobocia młodych kobiet była wyższa od stopy bezrobocia młodych mężczyzn dla każdego poziomu wykształcenia.

Ważnym czynnikiem silnie oddziałującym na poziom bezrobocia wśród ludzi młodych jest miejsce zamieszkania. Udział bezrobotnych w badanej grupie wieku   
z wykształceniem co najmniej średnim wśród bezrobotnych mieszkańców miast wyniósł 65,1%, podczas gdy wśród bezrobotnych mieszkańców wsi – 60,2%. Bezrobotnych obojga płci w wieku 15-24 lata mieszkujących w miastach było 274,5 tys. Stanowili oni 56,1% ogółu bezrobotnych w analizowanej grupie wiekowej. Bezrobotnych młodych mężczyzn mieszkających w miastach było 150,9 tys., a ich udział w ogólnej liczbie młodych mężczyzn mieszkających w miastach wyniósł 55,0%. Natomiast na wsi bezrobotnych młodych mężczyzn było 112,8 tys. a ich udział w ogólnej liczbie młodych mężczyzn mieszkających na wsi był nieznacznie niższy niż w miastach i wyniósł 52,5%. Stopa bezrobocia wśród osób   
w wieku 15-24 lata mieszkających w miastach wyniosła 28,4%, natomiast wśród młodych mieszkających na wsi wyniosła 25,0 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykres 1.9. Młodzi bezrobotni w Polsce według wieku i miejsca zamieszkania (w tys. osób)** | Znaczne różnice dotyczące wysokości stopy bezrobocia ludzi młodych można zaobserwować pomiędzy województwami. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano  w województwach: wielkopolskim (22,2%)  i mazowieckim (22,5%), natomiast najwyższą  w województwach: warmińsko-mazurskim (33,7%) oraz podkarpackim i świętokrzyskim (po 33,3%). W każdym województwie stopa bezrobocia ludzi młodych jest ponad dwukrotnie wyższa od stopy bezrobocia całej populacji w wieku 15 lat i więcej. Wskazuje to na wyjątkowo trudną sytuację ludzi młodych na rynku pracy. |

Różnica w wysokości stopy bezrobocia pomiędzy subpopulacją ludzi młodych   
a populacją osób w wieku 15 lat i więcej wynosiła od 12,2 p. proc. dla województwa wielkopolskiego do 19,2 p. proc. dla województwa lubelskiego.

**Wykres 1.10. Stopa bezrobocia według województw w %**

Stopa bezrobocia ludzi młodych zależała także od wieku i płci. Najwięcej osób bezrobotnych ogółem spośród ludzi młodych było w wieku 21 lat – 85,7 tys. osób (17,5%).

Wśród mężczyzn w analizowanej grupie wiekowej najwięcej osób bezrobotnych było w wieku 21 lat – 46,4 tys., natomiast wśród kobiet najwięcej osób bezrobotnych było w wieku 24 lat – 40,8 tys. osób.

**Wykres 1.11. Porównanie stopy bezrobocia (%) i liczby młodych bezrobotnych (tys.) według wieku i płci**

tys.

Najwyższą stopę bezrobocia wśród osób młodych odnotowano w wieku 19 lat. Wyniosła ona 36,4% dla mężczyzn i aż 41,5% dla kobiet. Dla osób powyżej 19 roku życia stopa bezrobocia wśród ludzi młodych systematycznie malała. Zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet najniższe wartości stopy bezrobocia wśród młodych osób w wieku 15-24 lata zostały osiągnięte w wieku 24 lat. Jednakże nawet wśród osób w wieku 24 lat stopa bezrobocia nadal utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie niż poziom ogólnokrajowy. Potwierdza to trudniejszą sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Wyniki wskazują także,   
że młodym kobietom nieznacznie trudniej uzyskać pracę niż młodym mężczyznom.

Wśród młodych bezrobotnych poszukujących pracy najwięcej było osób, których okres poszukiwania pracy wynosił od 7 do 12 miesięcy – 150,0 tys. osób (30,7% bezrobotnych w wieku 15-24 lata). Kolejną grupę ze względu na liczebność stanowiły osoby poszukujące pracy od 4 do 6 miesięcy – 136,1 tys. (27,8% bezrobotnych w wieku 15-24 lata).

**Tabela 1.7. Bezrobotni według okresu poszukiwania pracy, płci i miejsca zamieszkania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Według okresu poszukiwania pracy | | | | | | |
| do 1 miesiąca włącznie | 2 - 3 miesiące | 4 - 6 | 7 - 12 | 13- 24 | powyżej 24 miesięcy | nieustalony okres poszukiwa-nia pracy |
| w tys. | | | | | | | |
| **Ogółem** | **489,2** | **36,0** | **103,8** | **136,1** | **150,0** | **48,3** | **14,7** | **0,4** |
| Mężczyźni | 263,7 | 18,6 | 54,9 | 73,2 | 81,8 | 27,0 | 8,0 | 0,2 |
| Kobiety | 225,5 | 17,4 | 48,9 | 62,9 | 68,1 | 21,2 | 6,8 | 0,2 |
| Miasto | 274,5 | 24,0 | 63,7 | 75,7 | 77,5 | 25,4 | 7,9 | 0,3 |
| Wieś | 214,8 | 12,0 | 40,1 | 60,4 | 72,5 | 22,8 | 6,9 | 0,1 |

Generalnie można podsumować, że najczęściej młode osoby poszukiwały pracy od 2 do 12 miesięcy. Natomiast krótszy okres poszukiwania pracy zadeklarowało jedynie 7,4% bezrobotnych w wieku 15-24 lata. Jedynie 3,0% młodych bezrobotnych poszukiwało pracy powyżej 24 miesięcy, chociaż ze względu na analizowany przedział wiekowy nie jest to zaskoczeniem. Część młodych bezrobotnych nie zdołało bowiem osiągnąć dwuletniego okresu bezrobocia ze względu na zbyt krótki okres swojej aktywności zawodowej.

* 1. **Bierni zawodowo w wieku 15-24 lata**

Według stanu na koniec marca 2011 r. populacja osób biernych zawodowo w wieku 15-24 lata liczyła 3131,4 tys. osób. W tej grupie większość stanowiły kobiety (1643,2 tys.). Wśród kobiet w wieku 15-24 lata 64,2% to osoby bierne zawodowo. Natomiast wśród mężczyzn w wieku 15-24 lata 55,9% to osoby bierne zawodowo. Analizując miejsce zamieszkania, należy zauważyć, że większość biernych zawodowo stanowili mieszkańcy miast (1805,9 tys.). Wśród mieszkańców miast w wieku 15-24 lata 61,1% to osoby bierne zawodowo. Natomiast wśród mieszkańców wsi w analogicznej grupie wieku odsetek osób biernych zawodowo stanowił 58,5%.

Najbardziej liczna wśród ludzi młodych była grupa osób w wieku 15-18 lat – 1719,4 tys. osób. Przedstawiciele tej grupy stanowili ponad połowę (54,9%) wszystkich osób biernych zawodowo w wieku 15-24 lata. Spośród 1719,4 tys. osób biernych zawodowo   
w wieku 15-18 lat zdecydowaną większość – 1661,5 tys. (96,6%) stanowiły osoby uczące się, uzupełniające kwalifikacje. Wraz z rosnącym wiekiem udział osób uczących się   
i uzupełniających kwalifikacje w biernych zawodowo spadał niezależnie od płci i miejsca zamieszkania.

**Wykres 1.12. Bierni zawodowo według wieku, płci i miejsca zamieszkania i wybranej przyczyny bierności   
(w tys. osób)**

Młodzi bierni zawodowo charakteryzowali się w znacznej mierze niskim poziomem wykształcenia. 64,5% ogółu biernych w analizowanej grupie wiekowej posiadało wykształcenie gimnazjalne bądź niższe. W zdecydowanej większości ludzie młodzi byli bierni zawodowo, gdyż kontynuowali naukę bądź uzupełniali kwalifikacje. Przyczynę tę zadeklarowało 2735,5 tys. osób, co stanowi 87,4% ogółu biernych zawodowo w omawianej grupie wiekowej.

**Wykres 1.13. Bierni zawodowo w wieku 15-24 lata według poziomu wykształcenia**

\*łącznie z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia szkolnego

Wśród przyczyn bierności zawodowej oprócz kontynuowania nauki bądź uzupełniania kwalifikacji wyróżnić można: otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych i nieposzukiwanie pracy z obawy przed jego utratą oraz zwyczajnie brak chęci do pracy (tzw. inne przyczyny). Wspomniane inne przyczyny bierności zawodowej zadeklarowało jednak jedynie 5,0% ogółu biernych zawodowo wieku 15-24 lata a ponad 20 krotnie więcej było młodych osób biernych zawodowo z tytułu kontynuowania nauki bądź uzupełniania kwalifikacji.

**Tabela 1.8. Bierni zawodowo w wieku 15-24 lata według przyczyn bierności, płci i miejsca zamieszkania**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Miasto | Wieś |
|
| w tys. | | | | |
| **Ogółem** |  | **3131,4** | **1488,2** | **1643,2** | **1805,9** | **1325,5** |
| Przyczyny bierności zawodowej | zniechęceni bezskutecznym poszukiwaniem pracy | 19,5 | 12,9 | 6,6 | 10,0 | 9,5 |
| uczę się, uzupełniam kwalifikacje | 2735,5 | 1323,5 | 1412 | 1586,4 | 1149,1 |
| opiekuję się dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki | 98,2 | 1,4 | 96,8 | 47,0 | 51,2 |
| z powodu własnej choroby, niepełnosprawności | 47,6 | 29,2 | 18,4 | 25,1 | 22,5 |
| z innych powodów osobistych lub rodzinnych | 34,2 | 12,8 | 21,4 | 18,4 | 15,8 |
| oczekuję na powrót do pracy  po przerwie | 4,4 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 1,9 |
| z innych przyczyn | 156,5 | 89,3 | 67,2 | 93,0 | 63,5 |
| nieustalona | 35,6 | 16,7 | 18,9 | 23,5 | 12,1 |

Główna przyczyna bierności osób w wieku 15-24 lata, czyli nauka lub uzupełnianie kwalifikacji w układzie geograficznym kształtowała się podobnie we wszystkich województwach – w każdym z województw udział takich osób wynosił ponad 80%.

**Wykres 1.14. Główne grupy przyczyn bierności zawodowej wśród ludzi młodych**

Ze społecznego punktu widzenia bardzo ważnym zagadnieniem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, ile w Polsce jest osób młodych, które nie uczą się, nie uzupełniają kwalifikacji ani nie pracują *(Not in Education, Employment, or Training, tzw. NEETS).*   
Za osoby należące do tej grupy uznano młodych, którzy nie pracują i nie poszukują pracy, ponieważ są przekonani, że nie znajdą odpowiedniej pracy, uważają, że wyczerpali wszystkie znane im możliwości znalezienia pracy, otrzymują zasiłek dla bezrobotnych i nie poszukują pracy z obawy przed jego utratą lub po prostu nie chcą pracować. Osoby takie stanowią 5,7% ogółu biernych zawodowo w wieku 15-24 lata o ustalonej przyczynie bierności zawodowej.

**Podsumowanie**

Przeprowadzona analiza sytuacji ludzi młodych na rynku pracy wskazuje,   
że jest ona trudniejsza od sytuacji pozostałej części społeczeństwa. Osoby młode są mniej aktywne zawodowo, co częściowo wynika z kontynuowania nauki. Współczynnik aktywności zawodowej osób młodych jest niższy o 18,3 p. proc. od współczynnika aktywności zawodowej populacji w wieku 15 lat i więcej. Wpływ na to ma niekorzystna struktura osób aktywnych zawodowo, co również jest związane z pozostałymi wskaźnikami – wskaźnik zatrudnienia ludzi młodych jest niższy o 21,5 p. proc., natomiast stopa bezrobocia jest wyższa o 14,8 p. proc. od analogicznych wskaźników pozostałej części społeczeństwa.

Niski wskaźnik aktywności zawodowej ludzi młodych wynika nie tylko z trudniejszej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy, ale także może wynikać z faktu, że zdecydowana większość ludzi młodych to osoby pozostające na utrzymaniu – 3306,3 tys. osób (63,3% populacji ludzi młodych). Przyczyną wysokiego odsetka osób młodych będących na utrzymaniu może być chęć nauki lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Zdecydowana większość młodych biernych zawodowo to osoby uczące się i uzupełniające kwalifikacje (88,4% osób o ustalonej przyczynie bierności). Wśród młodych osób biernych zawodowo odsetek osób, które nie uczą się, nie uzupełniają kwalifikacji ani nie pracują, okazał się niewielki. Osoby młode w wieku 15-24 lata, które nie były zainteresowane ani pracą, ani nauką, stanowiły 5,7% całej populacji biernych zawodowo młodych ludzi.

Na trudną sytuację ludzi młodych na rynku pracy oprócz wymienionych powyżej niekorzystnych wskaźników dotyczących aktywności zawodowej wskazuje także struktura zatrudnienia według sekcji PKD oraz zawodów. Najczęściej pracujący ludzie młodzi to osoby wykonujące prace proste, pracujące w handlu hurtowym i detalicznym oraz w naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle, podczas gdy najczęściej wykonywanym zawodem był pracownik usług i sprzedawca.

Do pozytywnych zjawisk można zaliczyć korzystny wpływ wykształcenia na sytuację młodych osób na rynku pracy. Osoby młode z wykształceniem wyższym charakteryzowały się najniższą stopą bezrobocia (21,0%), chociaż i tak dużo wyższą od stopy bezrobocia dla całej populacji osób z wykształceniem wyższym (6,1%). W najgorszej sytuacji pod względem stopy bezrobocia były natomiast osoby młode najmniej wykształcone. Stopa bezrobocia wśród osób młodych z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym wyniosła aż 34,6% i była dużo wyższa od stopy bezrobocia dla całej populacji osób z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym (22,8%).