**WYNIKI BADAŃ**

1. CHARAKTERYSTYKA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY

**UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE**

Obserwując zmiany demograficzne zauważyć można widoczne starzenie się społeczeństwa. Implikuje to potrzebę wydłużania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia. Dłuższa aktywność zawodowa osób starszych w społeczeństwie pokrywa się z zapotrzebowaniem rynku pracy na ich wiedzę i doświadczenie. Przedsiębiorstwa doceniają seniorów, chętnie wykorzystując ich atuty w roli mentorów, którzy mogą przekazać swoje doświadczenie młodym pracownikom.

Wydłużona działalność zawodowa osób starszych przekłada się na ich aktywność społeczną. Na popularności zyskują uniwersytety trzeciego wieku, kursy aktywizujące i kluby seniora. Powyższe czynniki budują pozytywny odbiór osób po 50 roku życia, wzmacniając poczucie ich własnej wartości na rynku pracy.

Do prawidłowej oceny stanu demograficzno-społecznego nadal aktualny jest podział ludności według ekonomicznych grup wiekowych w ramach którego posługujemy się trzema grupami wiekowymi:

– wiek przedprodukcyjny (0–17 lat),

– wiek produkcyjny (18–59 lat kobiety, 18–64 lata mężczyźni),

– wiek poprodukcyjny (60 lat i więcej kobiety, 65 lat i więcej mężczyźni).

Taki podział umożliwia ustalenie w badanym okresie liczby osób wkraczających w wiek produkcyjny i liczby ludności, która wychodzi z tego wieku, a w rezultacie określenie wielkości potencjalnych zasobów pracy.

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym z roku na rok rośnie, natomiast osób w młodszych grupach wiekowych (0–17 lat) systematycznie ubywa. Obecnie notuje się niekorzystny udział osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym, który wzrósł w skali roku do poziomu 31,4% w 2015 r. (w odniesieniu do 2005 r. wzrósł o 7,3 p.proc.).

Liczba ludności poprodukcyjnej na koniec 2015 r. wyniosła 7533,3 tys. i była o 227,8 tys. wyższa (o 3,1%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Według prognozy sporządzonej na lata 2015–2050, osób w wieku poprodukcyjnym będzie znacząco przybywać.

Niekorzystne zmiany nastąpiły również w grupie osób w wieku produkcyjnym, gdzie   
w 2015 r. liczba ludności wyniosła 24002,2 tys. i była niższa w porównaniu z rokiem poprzednim o 228,0 tys. osób (o 0,9%).



Analizując zmiany zachodzące w strukturze ludności w Polsce według płci i grup wieku na podstawie piramidy wieku, można zauważyć zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, przesunięcie największej liczby ludności z grupy wieku 30–34 lat w 2015 r. do grupy 65–69 lat   
w 2050 r. Niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności można wyjaśnić:

* wzrostem przeciętnego dalszego trwania życia z 73,6 lat mężczyźni do 83,0 (według wariantu A1); 81,8 (według wariantu A2); 84,1 (według wariantu A3) oraz 81,6 lat kobiety w 2015 r. do 88,4 (według wariantu A1); 87,6 (według wariantu A2); 88,9 (według wariantu A3) lat kobiety w 2050 r.*[[1]](#footnote-1)*;
* niską dzietnością kobiet, która obecnie kształtuje się poniżej 2 dzieci na 1 kobietę w wieku 15–49 lat nie gwarantując prostej zastępowalności pokoleń.

Według prognozy demograficznej zmiany w strukturze ludności w wieku produkcyjnym (zwiększenie liczby osób w wieku niemobilnym) spowodują w przyszłości zmniejszenie się zasobów pracy, a w konsekwencji pogorszenie podaży siły roboczej na rynku pracy w Polsce.



Przedstawione w opracowaniu dane potwierdzają większą aktywność osób powyżej   
50 roku życia na rynku pracy będącą odpowiedzią na zmianę warunków demograficznych   
i na zapotrzebowanie przedsiębiorców.

Osoby te są obecnie pożądanymi uczestnikami rynku pracy i traktowane są na równi   
z innymi pracownikami. Poprzez przekazywanie doświadczenia zawodowego młodszym, wzmacniają swoje poczucie wartości, jednocześnie zyskując ich szacunek.

**WYBRANE DANE O OSOBACH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA TLE LUDNOŚCI OGÓŁEM**

*Informacje o osobach powyżej 50 roku życia na tle ludności ogółem zostały opracowane   
na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego „Badania aktywności ekonomicznej ludności” (BAEL) oraz danych wynikowych uzyskanych z badania „Bezrobocie rejestrowane”, zrealizowanego na formularzach MPiPS.*

\* \* \*

W poniższej części dokonano charakterystyki społeczno-demograficznej osób powyżej 50 roku życia na tle ludności ogółem w latach 2010–2015. Dane dotyczą podstawowych cech społeczno-demograficznych ludności. W latach 2014–2015 w IV kwartale wśród osób powyżej 50 roku życia najliczniejszą kategorię stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (4007 tys. osób w 2015 r., tj. 29,3% badanej grupy wiekowej), przy czym udział tej grupy w ludności ogółem (w wieku 15 lat i więcej) wzrósł z 45,2% w 2010 r. do 53,0% w 2015 r. Najmniej liczną kategorię stanowiły w badanym okresie osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (1015 tys. w 2015 r., tj. 7,4%), których udział w ludności ogółem wzrósł   
z 29,7% w 2010 r. do 31,8%.

W analizowanych latach wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia najwięcej było osób   
z wykształceniemzasadniczym zawodowym (2397 tys. w 2015 r., tj. 39,8%), zaś wśród kobiet – z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (2195 tys.   
w 2015 r., tj. 28,7%). Analizując strukturę wykształcenia osób powyżej 50 roku życia według miejsca zamieszkania, stwierdzono, że wśród osób zamieszkujących tereny miejskie najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (2563 tys. w 2015 r., tj. 29,5%), zaś wśród mieszkańców wsi – z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (1908 tys. w 2015 r., tj. 38,3%).

W latach 2010–2015 rosła liczba aktywnych zawodowo powyżej 50 roku życia. Taką tendencję stwierdzono zarówno wśród mężczyzn – wzrost o 8,1% (o 200 tys. osób w 2015 r.   
w porównaniu z 2010 r.), jak i kobiet – wzrost o 13,1% (o 245 tys. osób więcej). Zwiększenie liczby aktywnych zawodowo nastąpiło również w miastach – o 7,8% (o 221 tys. osób   
w porównaniu z 2010 r.) oraz na obszarach wiejskich – wzrost o 14,8% (o 224 tys. osób).

W IV kwartale 2015 r. współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób powyżej 50 roku życia wyniósł 35,0% i był zdecydowanie niższy od wskaźnika zanotowanego dla ludności   
w wieku 15 lat i więcej (56,5%). Należy jednak zauważyć, że współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia rósł w poprzednich latach, wynosząc odpowiednio:   
w 2010 r. – 33,2%, w 2011 r. – 33,7%, w 2012 r. – 34,1%, w 2013 r. – 34,2% a w 2014 r.   
– 34,4%. Poziom aktywności zawodowej był wyższy w przypadku mężczyzn powyżej 50 roku życia niż kobiet (w 2015 r. wyniósł odpowiednio 44,3% i 27,7%). Był on równy w przypadku mieszkańców miast i mieszkańców obszarów wiejskich (w 2015 r. wyniósł 35,0%).

Liczba pracujących powyżej 50 roku życia rosła w ostatnich latach – wzrost z 4024 tys. osób w 2010 r. do 4561 tys. osób w 2015 r. Udział pracujących powyżej 50 roku życia w liczbie pracujących ogółem w 2010 r. wyniósł 25,9%, a w 2015 r. stanowił 28,0%. W 2015 r.   
70,3% pracujących powyżej 50 roku życia pracowało w sektorze prywatnym. Wskaźnikzatrudnienia dla osób powyżej 50 roku życia wyniósł 33,4%, przy czym dla mężczyzn osiągnął wartość 42,2%, a dla kobiet – 26,4%. W latach 2011–2015 wskaźnik zatrudnienia na wsi był wyższy niż w miastach i wyniósł odpowiednio: w 2011 r. – 32,0% i 31,0%, w 2012 r. – 32,8%   
i 31,1%, w 2013 r. – 32,8% i 31,3%, w 2014 r. 32,7% i 32,2%, a w 2015 r. – 33,6% i 33,2%.   
W 2010 r. wskaźnik zatrudnienia był wyższy w mieście niż na wsi i wyniósł odpowiednio 30,9% i 30,5%.

W IV kwartale 2015 r. osoby powyżej 50 roku życia pracowały głównie jako pracownicy najemni (3316 tys.), z czego w sektorze publicznym pracowało 1356 tys. osób (w tym 839 tys. kobiet), a w prywatnym – 1960 tys. (w tym 738 tys. kobiet). W sumie 72,7% osób powyżej   
50 roku życia pracowało jako pracownicy najemni, 24,1% pracowało na własny rachunek,   
a 3,2% pomagało w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej. Wśród pracowników najemnych przeważali mieszkańcy miast (71,8%) oraz mężczyźni (52,4%). Na własny rachunek częściej pracowali mężczyźni (68,8%) niż kobiety, zaś według kryterium zamieszkania   
– wyższy udział samozatrudnionych odnotowano na wsiach (56,3% udziału). Analizując grupę osób pomagających w rodzinnej działalności gospodarczej stwierdzono, że w taki sposób pracowało więcej kobiet niż mężczyzn (71,4%) oraz mieszkańców terenów wiejskich (83,0%) niż miast.

Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (według BAEL) wyniosła w IV kwartale 2015 r. 225 tys. osób (w tym 94 tys. kobiet) i była niższa od odnotowanej w analogicznym okresie 2014 r. o 54 tys. osób, tj. o 19,4%. W ostatnim badanym okresie w skali roku liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 16,0%, kobiet o 23,6%, mieszkańców miast o 19,4% oraz mieszkańców wsi o 18,3%. W porównaniu z IV kwartałem 2010 r. liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia spadła o 91 tys. osób, tj. o 28,8%. Stopa bezrobocia w analizowanym okresie dla tej grupy wiekowej obniżyła się z 7,3% w 2010 r. do 4,7% w 2015 r.

W IV kwartale 2015 r. najliczniejszą grupę bezrobotnych powyżej 50 roku życia stanowili bezrobotni, którzy powracają do pracy po przerwie – 116 tys. osób (w tym 50 tys. kobiet). Do licznej grupy bezrobotnych należeli również bezrobotni, którzy stracili pracę – 103 tys. bezrobotnych (w tym 40 tys. kobiet).

W ostatnim kwartale 2015 r. (podobnie jak w latach poprzednich), wśród bezrobotnychpowyżej 50 roku życia najliczniejszą kategorię stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, tj. 111 tys. osób, czyli 49,3% w tej kategorii wiekowej (wobec odpowiednio:   
129 tys., tj. 40,8% bezrobotnych w 2010 r.; 131 tys., tj. 41,6% bezrobotnych w 2011 r., 137 tys. osób, tj. 42,2% bezrobotnych w 2012 r., 130 tys., tj. 40,8% bezrobotnych w 2013 r. oraz 118 tys., tj. 42,3% bezrobotnych w 2014 r.).

W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w badanej grupie wiekowej wyniosła 429,8 tys. osób (w tym 171,4 tys. kobiet) i była niższa od odnotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku o 45,1 tys. osób,   
tj. o 9,5%. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych wzrosła   
o 8,1 tys. osób (o 1,9%).

Liczba osób powyżej 50 roku życia pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy   
na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 143,8 tys. osób, co stanowiło 33,5% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tej kategorii wiekowej. W porównaniu z grudniem 2014 r. liczba takich bezrobotnych zmniejszyła się o 4,8 tys. osób, tj. o 3,2%. Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca, stanowiły w końcu grudnia analizowanego roku 7,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii wiekowej, pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy   
– 14,5%, od 3 do 6 miesięcy – 11,8%, od 6 do 12 miesięcy – 16,1%, a od 12 – 24 miesięcy   
– 17,1%.

Bezrobotni powyżej 50 roku życia rejestrujący się w urzędach pracy to osoby posiadające duży staż pracy; w analizowanym roku 193,9 tys. osób (45,1%) w tej grupie bezrobotnych posiadało co najmniej 20-letni staż pracy. Również w tej kategorii wiekowej występują bezrobotni bez formalnego doświadczenia zawodowego, przy czym liczebność tej grupy spadła   
z 21,9 tys. osób w 2010 r. do 19,8 tys. w 2015 r. (spadek o 9,6%).

**WYBRANE DANE WEDŁUG REGIONÓW**

*Informacje o osobach powyżej 50 roku życia według regionów zostały opracowane   
na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego „Badania aktywności ekonomicznej ludności” (BAEL), danych wynikowych uzyskanych z badania „Bezrobocie rejestrowane”,   
zrealizowanego na formularzach MPiPS.*

\* \* \*

W tej części zaprezentowano podstawowe charakterystyki osób powyżej 50 roku życia dotyczące ich sytuacji na rynku pracy w podziale na regiony Polski.

W IV kwartale 2015 r., w grupie osób powyżej 50 roku życia liczącej 13674 tys., zdecydowaną większość stanowiły osoby zamieszkałe w miastach (63,6%). Najwięcej osób powyżej 50 roku życia odnotowano w regionie centralnym (3074 tys., tj. 22,5% badanej grupy wiekowej), natomiast najmniej w regionie południowo-zachodnim (1418 tys., tj. 10,4%).

Według BAEL, wśród osób powyżej 50 roku życia, w IV kwartale 2015 r. liczba ludności legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wynosiła 2499 tys. (mężczyzn   
– 1230 tys., kobiet – 1268 tys.), co stanowiło 18,3% ogółu badanej grupy. Najwięcej osób niepełnosprawnych odnotowano w regionie centralnym (481 tys. osób, tj. 19,2%), z kolei najmniej w regionie południowo-zachodnim (232 tys. osób, tj. 9,3%).

Aktywnych zawodowo powyżej 50 roku życia było 4786 tys. osób, w tym 2119 tys. kobiet. Współczynnik aktywności zawodowej w badanej grupie wiekowej wyniósł 35,0%, z tego najwyższy odnotowano w regionie centralnym (38,7%), a najniższy w regionie południowym (32,4%). Zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich współczynnik ten wyniósł 35,0%.

Aktywnych zawodowo niepełnosprawnych było 312 tys. osób (6,5% ogółu aktywnych   
zawodowo powyżej 50 roku życia), z czego mężczyzn – 179 tys. osób (6,7%), zaś kobiet   
– 133 tys. (6,3%). Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł 12,5%, przy czym najwyższy odnotowano w regionie centralnym (13,2%), a najniższy w regionie południowym (11,1%). Współczynnik ten był zdecydowanie wyższy w przypadku mężczyzn niż kobiet (wyniósł odpowiednio 14,5% i 10,5%). W miastach wskaźnik ten wyniósł 13,9%,   
a na terenach wiejskich – 9,8%.

W IV kwartale 2015 r. pracowało 4561 tys. osób powyżej 50 roku życia. Wskaźnik   
zatrudnienia w tej grupie wyniósł 33,4% i był wyższy na wsi (33,6%) niż w miastach (33,2%). Najwięcej pracujących odnotowano w regionie centralnym (1120 tys.), w którym najwyższy był również wskaźnik zatrudnienia (36,4%). Najmniej pracujących było w regionie południowo-zachodnim (455 tys.), w którym odnotowano także najniższy wskaźnik zatrudnienia (32,1%).

Pracujących niepełnosprawnych powyżej 50 roku życia było 291 tys. (w pełnym wymiarze – 210 tys., niepełnym – 81 tys. osób). Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wyniósł 11,6% i był wyższy w miastach (12,9%) niż na wsi (9,3%). Wśród mężczyzn i kobiet wyniósł odpowiednio 13,8% i 9,6%. Wskaźnik zatrudnienia najwyższy był w regionie południowo-zachodnim (12,5%), a najniższy w regionie południowym, gdzie wyniósł 10,6%.

Według BAEL wśród bezrobotnych było 225 tys. osób powyżej 50 roku życia, w tym   
94 tys. kobiet. Większość bezrobotnych stanowiły osoby zamieszkałe w mieście (70,2%). Stopa bezrobocia wyniosła w całej grupie 4,7% (4,4% dla kobiet i 4,9% dla mężczyzn). Najwięcej bezrobotnych było w regionie centralnym (56 tys. osób), zaś najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w regionie południowym (5,1%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano   
w regionach północno-zachodnim i południowo-zachodnim (odpowiednio 3,9% i 4,5%). Najmniej bezrobotnych kobiet było w regionie południowo-zachodnim (7 tys. osób), a najniższą stopę bezrobocia wśród kobiet odnotowano w regionie południowo-zachodnim (3,5%).

Na koniec 2015 r. ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanychw Powiatowych Urzędach Pracy w Polsce wyniosła 1563,3 tys. Najwyższy udział w badanej grupie mieli bezrobotni z regionu wschodniego (22,6%), a najniższy – z regionu południowo-zachodniego (8,7%).

W ogólnej liczbie bezrobotnych, grupa osóbpowyżej 50 roku życia liczyła 429,8 tys.,   
co stanowiło 27,5% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek bezrobotnych powyżej 50 roku życia stanowili bezrobotni zamieszkali w regionie centralnym (22,3% udziału), a najmniejszy   
w regionie południowo-zachodnim (10,4%). W badanej grupie wiekowej prawo do zasiłku posiadało 78,7 tys. osób, z tego 44,6% stanowiły kobiety. Najwięcej bezrobotnych z prawem do zasiłku, 16,5 tys. było w regionie centralnym, najmniej 8,2 tys. osób w regionie południowo-zachodnim.

Wśród bezrobotnych ogółem prawo do zasiłku posiadało 217,3 tys. osób, w tym najwięcej w regionie północnym (20,5%), a najmniej w regionie południowo-zachodnim (9,6%).





W grupie zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia największy udział miały osoby z najniższym wykształceniem, tj. gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (36,1%), zaś najmniejszy – osoby z wykształceniem wyższym (4,8%). Największy udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym odnotowano w regionie północnym (39,7%), natomiast najmniejszy – w regionie południowym (32,6%).

Według kryterium czasu pozostawania bez pracy wśród zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia największy odsetek stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej   
24 miesięcy (33,5%). Największy odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej   
2 lat wystąpił w regionie wschodnim (39,1%), zaś najniższy w regionie północno-zachodnim (26,8%). Udział osób najkrócej pozostających bez pracy, tj. do 1 miesiąca, stanowił 7,2% ogółu bezrobotnych w tej grupie wiekowej, z tego w regionie południowo-zachodnim ich udział był największy (8,6%), a w regionie centralnym – najmniejszy (5,9%).



Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników powyżej 50 roku życia za październik 2014 r. wyniosło 4173,10 zł. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w regionie centralnym (4751,58 zł), a najniższe w regionie wschodnim (3812,69 zł). Poziom wynagrodzeń wyższy był w sektorze publicznym (4476,50 zł) niż w sektorze prywatnym (3914,70 zł).   
Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym odnotowano   
w regionie centralnym (4821,86 zł), natomiast najniższe w regionie wschodnim (4141,96 zł). Podobnie w sektorze prywatnym najwyższe wynagrodzenie odnotowano w regionie centralnym (4682,10 zł), a najniższe w regionie wschodnim (3497,42 zł).

POLSKA NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY

*Informacje o współczynniku aktywności zawodowej, wskaźniku zatrudnienia i stopie   
bezrobocia w Polsce i krajach Europy dotyczące aktywności ekonomicznej osób powyżej 50 roku życia zostały opracowane na podstawie danych Eurostat pochodzących z uogólnionych wyników reprezentacyjnego badania „Labour Force Survey”, prowadzonego w Polsce pod nazwą „Badanie aktywności ekonomicznej ludności” (BAEL).*

\* \* \*

W niniejszym podrozdziale przedstawiono dane obrazujące kształtowanie się sytuacji   
na rynku pracy w 2015 r. w Polsce i w wybranych krajach Europy, z wyszczególnieniem   
ludności powyżej 50 roku życia.

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale dla ludności ogółem w Polsce (56,5%) był niższy w porównaniu z Unią Europejską (EU 27) o 1,2 p. proc, a dla osób powyżej 50 roku życia wyniósł w Polsce 35,0%. Mężczyźni, zarówno w Polsce, jak i w krajach EU, charakteryzują się większą aktywnością zawodową na rynku pracy niż kobiety. Dla osób   
powyżej 50 roku życia w krajach EU 27 współczynnik wyniósł 44,3% dla mężczyzn i 31,5% dla kobiet, z kolei w Polsce odpowiednio 44,3% i 27,7%.

Wskaźnik zatrudnienia dla ogółu ludności w Polsce w IV kwartale wyniósł 52,6%, przy czym dla mężczyzn był wyższy niż dla kobiet i wyniósł odpowiednio 60,6% i 45,2%. Dla osób powyżej 50 roku życia wskaźnik ten wyniósł: dla ogółu – 33,4%, dla mężczyzn – 42,2% i dla kobiet – 26,4%. W Unii Europejskiej (EU 27) dla ogółu ludności wskaźnik ten wyniósł 52,5%,   
a wśród osób powyżej 50 roku życia – 35,0%. Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w wieku 15 lat i więcej (58,7%) był zdecydowanie wyższy w porównaniu z kobietami – o 12,0 p.proc., a dla osób powyżej 50 roku życia (41,3%) o 11,8 p.proc. wyższy.

Stopa bezrobocia osób powyżej 50 roku życia w Polsce w IV kwartale wyniosła 5,0%   
dla mężczyzn oraz 4,4% dla kobiet. Bezrobotni (w EU 27) w 2015 r. stanowili 9,6% osób aktywnych zawodowo, przy czym dla osób powyżej 50 roku życia stopa bezrobocia wyniosła 6,5% (mężczyźni – 6,8%, kobiety – 6,2%). Z kolei w Polsce stopa bezrobocia była niższa   
w porównaniu z UE dla ogółu o 2,1 p.proc., a dla osób powyżej 50 roku życia o 1,8 p.proc.

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia w omawianych krajach Europy w IV kwartale 2015 r., dla ludności ogółem i dla mężczyzn odnotowały Islandia (ogółem – 73,7%, mężczyźni – 79,3%) i Szwajcaria (odpowiednio 49,0%, 56,5%). Dla kobiet najwyższy współczynnik wystąpił w Islandii (68,1%) i w Norwegii (42,7%).

Wśród wybranych państw Europy najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia osiągnęły Islandia (72,2%) i Szwajcaria (47,2%). Wśród mężczyzn najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano w Islandii i Szwajcarii (odpowiednio 77,7% i 54,3%), a wśród kobiet w Islandii i Norwegii (kolejno 66,7% i 41,9%). Najniższy wskaźnik zatrudnienia wystąpił wśród mieszkańców Grecji (23,1%) i Chorwacji (26,7%).

Analizując stopę bezrobocia najwyższy wskaźnik odnotowano w Macedonii (18,6%)   
i w Grecji (17,9%), natomiast najniższy w Norwegii (1,9%) i Islandii (2,0%).

****

1. patrz w *Objaśnienia podstawowych pojęć* na str. 21. [↑](#footnote-ref-1)