III. PRACUJĄCY

**Synteza**

*Informacje o pracujących i zatrudnionych powyżej 50 roku życia zostały opracowane   
na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego „Badania aktywności ekonomicznej   
ludności” (BAEL).*

\* \* \*

W IV kwartale 2015 r. liczba **pracujących** powyżej 50 roku życia wyniosła 4561 tys. osób (przed rokiem 4420 tys., wzrost o 141 tys., tj. o 3,2%). **Wskaźnik zatrudnienia** osiągnął 33,4% (w roku poprzednim – 32,4%), przy czym w przypadku mężczyzn wyniósł 42,2%, a dla kobiet – 26,4%. Ze względu na zróżnicowanie przestrzenne najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie mazowieckim – 38,4%, a najniższy w śląskim – 28,6%.

W IV kwartale 2015 r. liczba pracujących **niepełnosprawnych** powyżej 50 roku życia wyniosła 291 tys. osób, co stanowiło 60,4% ogółu pracujących niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osiągnął 11,6% i wykazywał zróżnicowanie ze względu na płeć (dla mężczyzn wyniósł 13,8%, a dla kobiet 9,6%). Rozpatrując przestrzenne rozmieszczenie pracowników niepełnosprawnych powyżej 50 roku życia, najwięcej osób było w województwach mazowieckim – 38 tys. (13,1%) oraz śląskim – 31 tys. (10,7%). Podobna sytuacja wystąpiła w sektorze prywatnym, gdzie najwięcej pracujących było w województwie mazowieckim – 26 tys. i śląskim – 25 tys.



Spośród pracujących powyżej 50 roku życia w IV kwartale 2015 r. – 70,3% ogółu pracowało w **sektorze** prywatnym, tj. 3205 tys. osób (większość – 63,0% stanowili mężczyźni).   
W stosunku do 2014 r. liczba pracujących w tym sektorze wzrosła o 3,7%. W rolnictwie indywidualnym pracowało 652 tys. osób (z czego większość stanowili mężczyźni – 59,7%), oznacza to spadek o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego. W sektorze publicznym w grupie osób powyżej 50 roku życia w IV kwartale 2015 r. pracowało 1356 tys. osób, z czego większość stanowiły kobiety (61,9%). W stosunku do 2014 r. liczba pracujących w tym sektorze wzrosła o 2,1%.

Spośród pracujących **niepełnosprawnych** powyżej 50 roku życia w IV kwartale 2015 r.   
– 80,8% ogółu pracowało w sektorze prywatnym (235 tys. osób), z czego większość stanowili mężczyźni – 63,8%. W rolnictwie indywidualnym pracowało 34 tys. osób niepełnosprawnych, w większości mężczyźni (70,6% udziału). W sektorze publicznym pracowało 56 tys. osób niepełnosprawnych i większość (64,3%) stanowiły kobiety.

W sektorze prywatnym, podobnie jak przed rokiem, wśród osób powyżej 50 roku życia przeważały osoby z **wykształceniem** zasadniczym zawodowym – 1238 tys. (38,6% udziału) oraz policealnym i średnim zawodowym – 1009 tys. (31,5%); wśród nich większość stanowili mężczyźni (odpowiednio 72,2% i 57,8%). W grupie rolników indywidualnych najwięcej, bo 327 tys. (50,2%) było osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, natomiast 156 tys. osób posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe (23,9%). W pierwszej kategorii wykształcenia przeważali mężczyźni (65,4%), a w drugiej kobiety (51,3%).

Przeważająca liczba pracowników najemnych w sektorze publicznym miała wykształcenie wyższe – 537 tys. osób (39,6%) oraz policealne i średnie zawodowe – 428 tys. (31,6%). W grupach tych większość stanowiły kobiety (odpowiednio 67,2% oraz 65,0%).



Wśród pracujących osób **niepełnosprawnych** powyżej 50 roku życia ogółem przeważały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 107 tys. (36,8%) oraz policealnym   
i średnim zawodowym – 90 tys. (30,9%). Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym większość stanowili mężczyźni (68,2%), natomiast z wykształceniem policealnym   
i średnim zawodowym kobiety (52,2%). W sektorze prywatnym najwięcej było osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (98 tys.), a w sektorze publicznym najwięcej było osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (22 tys.).



Uwzględniając **status zatrudnienia** osób powyżej 50 roku życia**,** najliczniejszą grupą byli pracownicy najemni (3316 tys.), z czego w sektorze prywatnym pracowało 1960 tys. osób (mężczyźni stanowili 62,3%), co oznacza wzrost w tym sektorze o 5,5% w skali roku. Do grupy pracujących na własny rachunek należało 1099 tys. osób (68,8% stanowili mężczyźni),   
do grupy tej należało o 14 tys. pracujących więcej niż przed rokiem. Liczba pomagających członków rodzin wyniosła 147 tys. osób (w tym przypadku większość stanowiły kobiety   
– 71,4%), tj. mniej o 1,3% niż w 2014 r.



Ogólna liczba pracowników najemnych (3316 tys.) wzrosła o 4,1% w porównaniu   
z 2014 r. (przed rokiem było to 3185 tys.), a większość stanowili mężczyźni – 52,4%. Wśród pracowników najemnych najwięcej było osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 1056 tys. (31,8%), z których ponad połowę (52,5%) stanowiły kobiety. Wśród pracujących na własny rachunek przeważały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym   
– 385 tys. (35,0%), z których większość (76,4%) to mężczyźni. W grupie pomagających członków rodzin przeważały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 63 tys. (42,9%),   
z czego większość (69,8%) to kobiety.





Analiza **liczby godzin przepracowanych** w tygodniu przez pracowników najemnych   
powyżej 50 roku życia w głównym miejscu pracy wykazała, że zdecydowana większość osób,   
bo 2102 tys. (63,4%), pracowała 40 godzin. W przedziale od 20 do 39 godzin pracowało   
654 tys. osób (19,7%), 41 godzin i więcej – 319 tys. osób (9,6%), a do 19 godzin pracowało   
– 113 tys. (3,4%). Wyniki badania wskazują, że podobnie jak przed rokiem, mężczyźni stanowili większość wśród osób pracujących ponad 40 godzin tygodniowo – 235 tys. (73,7% ogółu) oraz 40 godzin – 1098 tys. (52,2%). Kobiety przeważały wśród osób pracujących do 19 godzin w tygodniu – 74 tys. (65,5%) oraz od 20 do 39 godzin tygodniowo – 352 tys. (53,8%).



W zbiorowości pracujących większość osób, bo 78,0%, **dojeżdżała do pracy**, przy czym: 72,8% osób poświęcało na dojazd do 30 min., 20,7% osób od 31 min. do 1 godziny, a 6,5%   
to osoby, których czas dojazdu był dłuższy niż 1 godzina. Biorąc pod uwagę odległość   
od miejsca zamieszkania do miejsca pracy, to do 5 km dojeżdżało 41,3% pracujących,   
od 6 do 20 km – 27,2%, a powyżej 20 km – 9,5% pracujących. W terenie pracowało 6,9%,   
a w domu – 15,1% osób.

Rozpatrując **rodzaj prowadzonej działalności** (sekcje PKD)**,** najwięcej osób (spośród pracujących powyżej 50 roku życia – 4561 tys. osób) pracowało w:

* przetwórstwie przemysłowym – 753 tys. (16,5% udziału),
* rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – 685 tys. (15,0%),
* edukacji – 461 tys. (10,1%),
* handlu, naprawie pojazdów samochodowych – 421 tys. (9,2%),
* opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 390 tys. (8,6%),
* budownictwie – 328 tys. (7,2%),
* transporcie i gospodarce magazynowej – 297 tys. (6,5%).

Biorąc pod uwagę **grupy zawodów**, najbardziej liczne grupy to specjaliści – 739 tys. osób (16,2%), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 680 tys. (14,9%) oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 650 tys. (14,3%).



Wśród pracujących osób **niepełnosprawnych** powyżej 50 roku życia, najbardziej liczne grupy zawodów to: pracownicy usług i sprzedawcy – 68 tys. (23,4%), pracownicy przy pracach prostych – 53 tys. (18,2%) oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 35 tys. (12,0%).

W 2015 r. w wypadkach przy pracy i wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy poszkodowanych zostało 24,0 tys. osób powyżej 50 roku życia (27,4% ogółu poszkodowanych). Najczęściej wypadkom ulegały osoby w grupie wieku 50-54 lata (9,7 tys.   
– 40,3%) oraz 55-59 lat (9,6 tys. – 39,8%). Nieznaczny udział w wypadkach miały z kolei osoby liczące 65 i więcej lat (0,8 tys. – 3,1%).

Pod względem grup zawodów najwięcej osób powyżej 50 roku życia poszkodowanych w wypadkach odnotowano wśród robotników przemysłowych i rzemieślników (5,8 tys. osób – 24,3%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń; specjalistów i pracowników przy pracach prostych (po ponad 3,6 tys. osób). W przypadku robotników przemysłowych   
i rzemieślników; operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników przy pracach prostych częściej wypadkom ulegali mężczyźni (odpowiednio 89,2%, 85,2% i 64,2%). Natomiast wśród specjalistów częściej poszkodowanymi były kobiety (83,2%). Największy udział   
w ogólnej liczbie osób poszkodowanych w wypadkach, osoby powyżej 50 roku życia miały   
w grupach rolników, ogrodników, leśników i rybaków (41,5% poszkodowanych ogółem w tej grupie), pracowników przy pracach prostych (36,0%) i specjalistów (34,2%). Najmniejszy udział (22,0%) zanotowano wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.

Analizując wybrane grupy sekcji PKD stwierdzono, że przeważająca liczba osób   
powyżej 50 roku życia poszkodowanych w wypadkach wystąpiła w grupach: przemysł   
i budownictwo (8,9 tys. osób) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport   
i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia i informacja i komunikacja (3,8 tys.). W obydwu grupach znaczną część poszkodowanych stanowili mężczyźni (odpowiednio 80,4%   
i 62,0%). Z kolei kobiety częściej ulegały wypadkom w grupach: pozostałe usługi (58,5%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości (57,2%).

Obserwując przestrzenne rozmieszczenie poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2015 r. najwięcej osób po 50 roku życia wypadkom uległo w województwie śląskim i mazowieckim (po 12,0% osób poszkodowanych w wypadkach w wieku 50 lat i więcej) oraz w wielkopolskim (11,6%), natomiast najmniej w województwach opolskim, lubuskim i świętokrzyskim (po 2,6% wszystkich poszkodowanych osób powyżej 50 roku życia).

We wszystkich województwach najczęściej poszkodowaną grupą zawodową byli   
robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy wśród mężczyzn (od 32,4% do 48,5% poszkodowanych w wieku 50 lat i więcej) i specjaliści (z wyjątkiem województwa pomorskiego) wśród kobiet   
(od 21,8% do 35,4% poszkodowanych).