

**Poradnictwo zawodowe
i formy szkoleniowe
w województwie lubuskim
w 2024 roku**

Zielona Góra, wrzesień 2025 r.

SPIS TREŚCI

[WSTĘP 3](#_Toc207349999)

[ROZDZIAŁ 1. PORADNICTWO ZAWODOWE 3](#_Toc207350000)

[1.1. Porada indywidualna 3](#_Toc207350001)

[1.2. Porada grupowa 5](#_Toc207350002)

[1.3. Badania testowe 6](#_Toc207350003)

[1.4. Informacja indywidualna i grupowa 6](#_Toc207350004)

[1.5. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 7](#_Toc207350005)

[ROZDZIAŁ 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY 7](#_Toc207350006)

[ROZDZIAŁ 3. STAŻ 10](#_Toc207350007)

[ROZDZIAŁ 4. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) 13](#_Toc207350008)

[PODSUMOWANIE 16](#_Toc207350009)

Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie

danych statystycznych w druku dozwolone
wyłącznie z podaniem źródła

# WSTĘP

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o działaniach urzędów pracy w zakresie poradnictwa zawodowego oraz form szkoleniowych (szkoleń i staży) zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz do podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych.

Poniższe opracowanie opiera się na formularzach obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej, tj. MRiPS – 01 „Sprawozdanie o rynku pracy” wraz z załącznikami. Dane zawarte w opracowaniu pochodzą w szczególności z załącznika nr 2.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej (aneks statystyczny) prezentującej dane statystyczne za 2024 rok dotyczące m. in. powiatów województwa lubuskiego.

# ROZDZIAŁ 1. PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe świadczone jest m. in. w formie porady indywidualnej i grupowej. Wszelkie dane liczbowe zgodne z obowiązującą w 2024 r. statystyką, dotyczące poradnictwa zawodowego, charakteryzujące działania CIiPKZ oraz powiatowych urzędów pracy zamieszczono w zestawieniach tabelarycznych aneksu statystycznego.

## Porada indywidualna

Liczba uczestników porady indywidualnej odnotowana w 2024 r. w statystykach lubuskich powiatowych urzędów pracy (PUP) oraz centrów informacji i planowania kariery zawodowej ogółem wyniosła 8.418 osób, w tym 4.641 kobiet. Dla porównania liczba uczestników porady indywidualnej odnotowana w 2023 r. wyniosła 8.440 osób, w tym 4.819 kobiet.

Największa grupa osób korzystających z tej formy poradnictwa zawodowego to bezrobotni - 8.194 osoby, z czego 4.514 to kobiety.

Spośród bezrobotnych uczestników porady indywidualnej w okresie sprawozdawczym skorzystało z niej m.in.:

* 6.602 osoby bezrobotne w okresie do 6 miesięcy;
* 4.346 bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 2.505 bezrobotnych do 25 roku życia;
* 3.064 osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi;
* 1.526 długotrwale bezrobotnych;
* 1.106 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym 240 bezrobotnych powyżej 60 roku życia;
* 557 bezrobotnych niepełnosprawnych.

Strukturę bezrobotnych uczestników porady indywidualnej według wykształcenia i stażu pracy prezentują poniższe wykresy.

**Wykres 1. Struktura, według poziomu wykształcenia, bezrobotnych korzystających z porady indywidualnej w województwie lubuskim w latach 2023-2024**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

**Wykres 2. Struktura, według stażu pracy, bezrobotnych korzystających z porady indywidualnej w województwie lubuskim w w latach 2023-2024**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

Analizując powyższe wykresy przedstawiające strukturę bezrobotnych korzystających z porady indywidualnej zauważyć można, że w 2024 roku największą popularnością cieszyła się ona wśród bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym/branżowym, mających staż pracy ogółem od 1 do 5 lat.

## Porada grupowa

W 2024 r. powiatowe urzędy pracy i CIiPKZ działające na terenie województwa lubuskiego w ramach porady grupowej przeprowadziły zajęcia dla 376 grup, w których uczestniczyło 2.220 osób, z czego 1.421 to kobiety. Dla porównania w 2023 roku przeprowadzono zajęcia dla 415 grup, w których udział brało 2.308 osób. Największą grupą osób korzystających z tej formy poradnictwa zawodowego stanowili bezrobotni - 2.038 osób.

Bezrobotnych uczestników tej formy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, było:

* 1.423 bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 838 bezrobotnych do 25 roku życia;
* 508 długotrwale bezrobotnych;
* 166 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym 23 bezrobotnych powyżej 60 roku życia;
* 136 bezrobotnych niepełnosprawnych.

Zdecydowaną większość uczestników porady grupowej stanowiły bezrobotne kobiety w liczbie - 1.304. Natomiast bezrobotnych mieszkańców wsi uczestniczących w omawianym okresie odnotowano 820.

Strukturę bezrobotnych uczestników porady grupowej według wykształcenia i stażu pracy prezentują poniższe wykresy.

**Wykres 3. Struktura, według poziomu wykształcenia, bezrobotnych korzystających z porady grupowej w województwie lubuskim w latach 2023-2024**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

**Wykres 4. Struktura, według stażu pracy, bezrobotnych korzystających z porady grupowej w województwie lubuskim w latach 2023-2024**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

Z powyższych wykresów wynika, że w 2024 roku największy odsetek bezrobotnych uczestników porady grupowej to bezrobotni ze stażem pracy od 1 do 5 lat z wykształceniem gimnazjalnym/podstawowym i poniżej.

## Badania testowe

W 2024 r. zarówno centra informacji i planowania kariery zawodowej, jak też i powiatowe urzędy pracy przeprowadziły 1.643 badania testowe, w których uczestniczyło 1.365 osób. Dla porównania w 2023 r. przeprowadzono 1.512 badań testowych, z których skorzystało 1.226 osób.

Należy nadmienić, iż zdecydowana większość przeprowadzonych badań testowych dotyczyła osób zarejestrowanych jako bezrobotne (98% ogółu osób korzystających z badań).

## Informacja indywidualna i grupowa

W okresie całego 2024 r. pracownicy lubuskich powiatowych urzędów pracy i CIiPKZ w ramach informacji zawodowej udzielanej indywidualnie obsłużyli 3.259 osób, w tym 1.775 kobiet (w 2023 r. – 4.853 osoby, w tym 2.841 kobiet).

W przypadku grupowej informacji w 2024 r. w statystykach lubuskich urzędów pracy odnotowano 280 grup, w których uczestniczyło 3.006 osób, z czego 52,1% to osoby bezrobotne. Dla porównania w 2023 r. było 354 grup i 4.024 uczestników.

Najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych uczestników tej formy informacji zawodowej były osoby sklasyfikowane jako bezrobotni do 6 miesięcy – 963 osoby.

## Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

W 2024 r. w województwie lubuskim w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy organizowanych przez PUP-y uczestniczyły 153 osoby w 20 grupach.

Wszyscy uczestnicy tej formy aktywizacji to osoby bezrobotne. Spośród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy największą grupą uczestników były osoby długotrwale bezrobotne – 118 osób.

# ROZDZIAŁ 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

W województwie lubuskim w 2024 r. 684 osób zostało skierowanych na szkolenia finansowane przez powiatowe urzędy pracy. Prawie wszystkie (bo 678) skierowane osoby były osobami bezrobotnymi. Szkolenia ukończyło natomiast 695 osób (690 były osobami bezrobotnymi).

Z ogółu osób, które w 2024 r. ukończyły szkolenie, 53,2% podjęło pracę w trakcie szkolenia lub po jego ukończeniu. Wśród bezrobotnych uczestników szkoleń wskaźnik ten wyniósł 53,6%.

Porównanie liczby rozpoczynających i kończących szkolenia osób bezrobotnych w województwie lubuskim, a także podejmujących pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, w latach 2023 – 2024 przedstawia poniższy wykres.

**Wykres 5. Uczestnicy szkoleń w województwie lubuskim w latach 2023-2024**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

Analizując prezentowane na powyższym wykresie dane stwierdzić możemy, że w porównaniu do roku 2023 o 29,1 % wzrosła liczba rozpoczynających i 41,5 % kończących szkolenia.

Wśród osób biorących udział w szkoleniach w okresie sprawozdawczym urzędy pracy odnotowały: 342 uczestników szkoleń wskazanych przez siebie; 82 osoby uczestniczące na podstawie bonu szkoleniowego.

**Tabela 1. Liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniach i podjęły zatrudnienie w latach 2023- 2024, z uwzględnieniem najpopularniejszych obszarów zawodowych szkoleń.**

| **Obszary zawodowe szkoleń** | **Osoby, które w 2023 r.** | **Osoby, które w 2024 r.** |
| --- | --- | --- |
| **Ukończyły****szkolenie** | **Podjęły****pracę** | **Ukończyły****szkolenie** | **Podjęły****pracę** |
| Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy | 224 | 133 | 265 | 156 |
| Informatyka i wykorzystanie komputerów | 101 | 43 | 139 | 47 |
| Usługi fryzjerskie, kosmetyczne | 41 | 30 | 61 | 45 |
| Inne obszary szkoleń | 39 | 25 | 50 | 26 |
| Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna | 5 | 5 | 27 | 19 |
| Architektura i budownictwo | 15 | 11 | 24 | 13 |
| Pozostałe usługi | 35 | 17 | 22 | 14 |
| Technika i handel art. technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, …) | 15 | 11 | 22 | 17 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

Powyższe zestawienie porównawcze obejmuje najbardziej popularne obszary zawodowe szkoleń odnotowanych w województwie lubuskim w latach 2023 – 2024. Wynika z niego, iż obszary te obejmowały w 2024 roku 87,8% wszystkich uczestników kończących szkolenia.

Porównanie struktur osób kończących szkolenie w latach 2023 – 2024 według wieku przedstawia poniższy wykres.

**Wykres 6. Struktura osób wg wieku kończących szkolenia w województwie lubuskim w latach 2023- 2024.**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

Przedstawione na wykresie dane dotyczące struktury wg wieku pokazują, że w porównaniu do poprzedniego roku, w 2024 r. stała się bardziej zrównoważona – wzrosło zainteresowanie szkoleniami wśród najmłodszych i starszych grup, przy jednoczesnym spadku udziału osób w wieku 25–34 lata.

**Wykres 7. Struktura osób wg poziomu wykształcenia kończących szkolenia w województwie lubuskim w latach 2023-2024**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

Analizując struktury wg wykształcenia uczestników kończących szkolenia zauważyć można, że w 2024 r., w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano wzrost o 3,6 punkty procentowe w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym. Spadek natomiast o 3,1 punkty procentowe w grupie osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym/branżowym.

Opisując w sposób ogólny najliczniejszą grupę osób kończących szkolenie stwierdzić można, że w 2024 r. była to grupa osób w wieku od 25 do 34 lat z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym/branżowym.

W okresie sprawozdawczym do urzędów pracy wnioski o wsparcie finansowe podnoszenia kwalifikacji złożyło:

* 467 osób – o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną,
* 269 osób – o skierowanie na szkolenie grupowe planowane przez urząd pracy,
* 117 osób – o przyznanie bonu szkoleniowego.

W 2024 r. żadna osoba bezrobotna nie otrzymała pożyczki szkoleniowej. W ramach działań szkoleniowych powiatowe urzędy pracy, sfinansowały 3 osobom bezrobotnym koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych, certyfikatów lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu.

W 2024 r. w ramach działań szkoleniowych powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego współuczestniczyły w finansowaniu kosztów studiów podyplomowych. Współfinansowanie to otrzymało 39 osób. Studia podyplomowe ukończyło 28 osób i 18 osób podjęło pracę.

Dane statystyczne dotyczące problematyki szkoleń za 2024 r. obejmujące zarówno województwo, jak też powiaty i opisujące uczestników tej formy aktywizacji zamieszczono w zestawieniach tabelarycznych aneksu statystycznego.

# ROZDZIAŁ 3. STAŻ

W województwie lubuskim w 2024 r. skierowano do odbycia stażu 2.284 osoby, wśród których prawie wszyscy (99,8%) to osoby bezrobotne. Wśród bezrobotnych uczestników tej formy aktywizacji odnotowano 139 osób niepełnosprawnych.

Spośród 2.141 osób, które ukończyły staż w 2024 r. 2.134 to osoby bezrobotne. Pracę po ukończeniu stażu podjęło 1.847 osób, prawie wszystkie to osoby bezrobotne (1.846). W 2024 r. żadna osoba nie rozpoczęła stażu w ramach bonu stażowego.

**Wykres 8. Uczestnicy stażu w województwie lubuskim w latach 2023-2024**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

Przedstawione na poniższym wykresie dane dotyczące struktury wg wieku osób kończących staż pokazują, że w 2024 roku wzrósł odsetek osób w najmłodszej grupie wiekowej, czyli 18-24 lata. W porównaniu do roku 2023 ich udział zwiększył się o 2,8 punktu procentowego z 29,0% do 31,8%. Udział osób w wieku 25-34 lata pozostał praktycznie bez zmian (podobnie osób w wieku 45 +). W przypadku osób w wieku 35-44 lata odnotowano spadek o 3,1 punktu procentowego.

**Wykres 9. Struktura osób wg wieku kończących staż w województwie lubuskim w latach 2023-2024**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

**Wykres 10. Struktura osób wg poziomu wykształcenia kończących staż w województwie lubuskim w latach 2023-2024**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

Analizując struktury wg wykształcenia uczestników kończących staż zauważyć można, że w 2024 roku nastąpiły nieznaczne zmiany w strukturze osób kończących staż pod względem poziomu wykształcenia. Odsetek osób z wykształceniem wyższym, średnim ogólnokształcącym i policealnym i średnim zawodowym/branżowym pozostał praktycznie bez zmian. Największy wzrost udziału dotyczył osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub branżowym – ich udział zwiększył się o 1,6 punktu procentowego, z 17,5% w 2023 roku do 19,1% w 2024 roku. Z kolei największy spadek nastąpił wśród osób z najniższym poziomem wykształcenia, czyli gimnazjalnym/podstawowym lub niższym – ich udział zmniejszył się z 16,2% do 13,7%, co oznacza spadek o 2,5 punktu procentowego.

Opisując strukturę uczestników tej formy aktywizacji stwierdzić można, że większość kończących w 2024 r. staż, to osoby młode (63,2% stanowią osoby do 34 roku życia), głównie z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym. Udział osób starszych oraz z najniższym poziomem wykształcenia jest zdecydowanie mniejszy.

W 2024 r. wśród bezrobotnych, kończących tę formę aktywizacji największym powodzeniem cieszyły się następujące obszary zawodowe ujęte w sprawozdaniu statystycznym: „inne obszary zawodowe”; „prace sekretarskie i biurowe”; „sprzedaż, marketing, public relations”.

Poniższe zestawienie porównawcze obejmuje 10 najbardziej popularnych obszarów zawodowych stażu z 27 odnotowanych w województwie lubuskim w 2024 r. Zestawienie pokazuje ponadto, iż popularność większości obszarów zawodowych nie zmienia się.

**Tabela 2. Wybrane obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli staż w latach 2023-2024**

| **Wyszczególnienie** | **Osoby bezrobotne,****które w 2023 r.** | **Osoby bezrobotne,** **które w 2024 r.** |
| --- | --- | --- |
| **Ukończyły****staż** | **Podjęły pracę** | **Ukończyły staż** | **Podjęły** **pracę** |
| Inne obszary zawodowe | 657 | 557 | 695 | 626 |
| Prace sekretarskie i biurowe | 379 | 293 | 482 | 381 |
| Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami | 111 | 91 | 165 | 139 |
| Pozostałe usługi | 69 | 60 | 118 | 100 |
| Usługi gastronomiczne | 80 | 71 | 115 | 101 |
| Usługi fryzjerskie, kosmetyczne | 68 | 60 | 106 | 93 |
| Architektura i budownictwo | 82 | 74 | 96 | 83 |
| Rachunkowość, księgowość, bankowość, … | 51 | 47 | 75 | 67 |
| Opieka społeczna | 39 | 29 | 52 | 49 |
| Technika i handel art. technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, …) | 34 | 31 | 48 | 43 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

#

# ROZDZIAŁ 4. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

W 2024 roku ze środków KFS mogli skorzystać pracodawcy, którzy spełniali co najmniej jeden z priorytetów ustalonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, tj.:

* Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach

Minister właściwy do spraw pracy, działając w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, określa coroczne priorytety rezerwy KFS. W 2024 r. środki rezerwy KFS mogły być przeznaczone na:

* Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych
w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
* Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

W 2024 roku powiatowe urzędy pracy w województwie lubuskim zaangażowały 98,8% dostępnych środków z limitu podstawowego KFS. Największy udział w wydatkach miało wsparcie kształcenia w zidentyfikowanych zawodach deficytowych – 67,3% wszystkich wydatkowanych środków. Znaczącą część środków (10,8%) przeznaczono na rozwój umiejętności cyfrowych oraz szkolenia osób po 45 roku życia - 10,4%. Priorytety, takie jak wsparcie dla osób wracających na rynek pracy, pracodawców zatrudniających cudzoziemców czy pracowników branży motoryzacyjnej, miały mniejszy udział – każdy z nich poniżej 3%.

W ramach rezerwy KFS w 2024 roku powiatowe urzędy pracy w województwie lubuskim zaangażowały 82,6% dostępnych środków. Zdecydowana większość środków (88,7%) została przeznaczona na wsparcie kształcenia w branżach i obszarach kluczowych dla rozwoju lokalnego – co pokazuje koncentrację na działaniach strategicznych dla regionów.

W 2024 r. w województwie lubuskim wniosek o przyznanie środków z KFS złożyło 1.139 pracodawców. Dofinansowanie działań otrzymało 656 podmiotów. 52,1% podmiotów objętych wsparciem KFS to podmioty zatrudniające od 1 – 9 osób.

Firmy, które złożyły wnioski o środki z KFS należały do następujących sekcji PKD:

* opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 200 podmiotów (120 otrzymało),
* przetwórstwo przemysłowe – 145 podmiotów (93 otrzymało),
* pozostała działalność usługowa – 121 podmiotów (48 otrzymało),
* działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 111 podmiotów (64 otrzymało),
* handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 102 podmioty (56 otrzymało),
* budownictwo – 90 podmiotów (51 otrzymało),
* edukacja – 72 podmioty (44 otrzymało),
* działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 71 podmiotów (38 otrzymało).
* transport i gospodarka magazynowa – 57 podmiotów (37 otrzymało).

W województwie lubuskim w 2024 roku w działaniach finansowanych ze środków KFS uczestniczyło ogółem 145 pracodawców, z których 52,4% posiadało wykształcenie wyższe oraz 2.673 pracowników, wśród których 47,1% to osoby z wykształceniem wyższym.

**Wykres 11. Uczestnicy działań (pracodawcy i pracownicy) finansowanych ze środków KFS wg. poziomu wykształcenia i wieku w 2024 r.**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRiPS-01 z załącznikami

Analizując strukturę uczestników działań w ramach KFS według wykształcenia zauważyć możemy, iż dominują tu osoby z wykształceniem wyższym – niemal połowa uczestników posiadała takie wykształcenie. Duży udział miały także osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Z kolei analiza struktury wieku uczestników wsparcia KFS wskazuje na większy udział osób w wieku 45 lat i więcej, którzy stanowili prawie połowę uczestników. Liczną grupą były również osoby w wieku 35–44 lata. Dane te pokazują, że wsparcie z KFS najczęściej trafia do osób starszych i lepiej wykształconych, które są aktywne zawodowo i inwestują w rozwój swoich kompetencji.

Największą popularnością wśród osób objętych wsparciem cieszyły się kursy, w których udział brało 99,3% pracodawców i 97,9% pracowników.

Analizując dane dotyczące uczestników działań finansowanych z KFS pod względem tematyki kształcenia najwięcej uczestników odnotowano w obszarach:

* opieka zdrowotna – 723 osoby,
* inna tematyka kształcenia ustawicznego – 390 osób,
* opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) – 316 osób,
* rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna – 233 osoby,
* doskonalenie nauczycieli i nauka o kształceniu – 213 osób,
* technika i handel artykułami technicznymi (w tym mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) – 207 osoby,
* usługi transportowe, w tym kurs prawa jazdy – 179 osób,
* usługi gastronomiczne – 98 osób,
* zarządzanie i administrowanie – 79 osób,
* informatyka i wykorzystanie komputerów – 78 osób.

# PODSUMOWANIE

Podsumowując prezentowaną analizę, której zadaniem było zilustrowanie sytuacji na lubuskim rynku pracy dotyczącej poradnictwa zawodowego oraz szkoleniowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, należy stwierdzić, że:

* Zgodnie z danymi przekazanymi przez powiatowe urzędy pracy, najbardziej popularną formą poradnictwa zawodowego była w 2024 r. porada indywidualna, z której skorzystało 8.418 osób. Liczba uczestników poradnictwa w roku 2024 w porównaniu z rokiem 2023 r. jest na podobnym poziomie.
* W 2024 roku wśród uczestników porady grupowej wzrósł udział osób z niższym wykształceniem oraz osób z krótkim stażem pracy lub bez doświadczenia zawodowego. To może wskazywać na rosnącą potrzebę wsparcia osób z mniejszym doświadczeniem i niższym poziomem wykształcenia.
* W 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego więcej osób brało udział w szkoleniach dla bezrobotnych. Liczba uczestników wzrosła o 29,1%, a liczba osób, które ukończyły szkolenie – aż o 41,5%. Więcej było też osób, które znalazły pracę w trakcie lub po szkoleniu – o 29,4% więcej niż rok wcześniej. Pokazuje to, że szkolenia stają się coraz skuteczniejszym sposobem na pomoc w znalezieniu pracy.
* Wśród osób biorących udział w szkoleniach w okresie sprawozdawczym urzędy pracy odnotowały: 342 uczestników szkoleń wskazanych przez siebie; 82 osoby uczestniczące na podstawie bonu szkoleniowego.
* Analizując struktury wg wieku uczestników kończących szkolenia, od kilku lata grupa wiekowa od 25 do 34 lat , jest grupą najczęściej biorącą udział w tej formie aktywizacyjnej. Struktura wg wykształcenia uczestników kończących szkolenia w 2024 r. wskazuje na spadek o 3,1 punktu procentowego w grupie osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym/branżowym. Największy wzrost odnotowano w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym o 3,6 punkty procentowe.
* Najliczniejsze obszary zawodowe szkoleń w 2024 r. obejmowały prawie 88% wszystkich uczestników kończących tą formę aktywizacji. Od kilku lat popularność tych obszarów nie podlega szczególnym zmianom.
* Najpopularniejsze obszary zawodowe stażu obejmowały 91,2 % uczestników tej formy aktywizacji. Podobnie jak w przypadku szkoleń tematyka od lat nie ulega istotnym zmianom.
* W 2024 r. powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego skierowały do odbycia stażu 2.284 osób – prawie wszyscy, to osoby bezrobotne (99,8%). Opisując strukturę uczestników kończących staż stwierdzić można, że większość to osoby w wieku 25 - 34 lat, posiadający wykształcenie policealne i średnie zawodowe/branżowe.
* Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma szkoleniowa, oparta na kształceniu ustawicznym, której zadaniem jest pomoc pracownikom firm w działaniach zapobiegających utracie zatrudnienia, jak również pracodawcom w budowaniu pozycji firmy na rynku poprzez inwestycje w potencjał kadrowy. W 2024 r. z możliwości dokształcania ustawicznego finansowanego z KFS na terenie województwa lubuskiego skorzystało 145 pracodawców oraz 2.673 pracowników.
* W 2024 roku prawie całość środków KFS (98,8%) rozdysponowano zgodnie z priorytetami ministra pracy, z czego największą część przeznaczono na szkolenia w zawodach deficytowych (67,3%), co wskazuje, iż dostosowanie kompetencji do potrzeb rynku pracy jest priorytetem w polityce szkoleniowej. Wysokie udziały miały także działania wspierające rozwój kompetencji cyfrowych (10,8%) oraz osób po 45 roku życia (10,4%), co może wskazywać na potrzebę adaptacji pracowników i pracodawców do zmian technologicznych i demograficznych.
* Analiza danych wskazuje, iż w 2024 roku (podobnie jak w latach ubiegłych) poradnictwo i formy szkoleniowe odgrywają kluczową rolę w działaniach urzędów pracy.

**ANEKS STATYSTYCZNY – SPIS TABLIC**

Tab. 1 Osoby korzystające z usług poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 2 Wybrane kategorie osób bezrobotnych (bezrobotni do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia) korzystających z usług poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 3 Wybrane kategorie osób bezrobotnych (bezrobotni do 6 miesięcy i powyżej 12 miesięcy) korzystających z usług poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 4 Wybrane kategorie osób bezrobotnych (długotrwale bezrobotni, bezrobotni zamieszkali na wsi oraz niepełnosprawni bezrobotni) korzystających z usług poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 5 Struktura osób bezrobotnych (według poziomu wykształcenia) korzystających z usługi porada indywidualna w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 6 Struktura osób bezrobotnych (według poziomu wykształcenia) korzystających z usługi porada grupowa i informacja grupowa w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 7 Struktura osób bezrobotnych (według poziomu wykształcenia) korzystających z badań testowych w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 8 Struktura osób bezrobotnych (według stażu pracy) korzystających z usługi porada indywidualna w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 9 Struktura osób bezrobotnych (według stażu pracy) korzystających z usługi porada grupowa i informacja grupowa w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 10 Struktura osób bezrobotnych (według stażu pracy) korzystających z badań testowych w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 11 Wybrane kategorie uczestników szkoleń w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 12 Struktura uczestników szkoleń (według wieku i wykształcenia) realizowanych w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 13 Struktura uczestników szkoleń (według czasu ich trwania) realizowanych w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 14 Wybrane obszary zawodowe szkoleń w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 15 Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 16 Wnioski o wsparcie finansowe podnoszenia kwalifikacji w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 17 Wybrane kategorie uczestników staży w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 18 Struktura uczestników staży (według wieku i wykształcenia) realizowanych w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 19 Wybrane obszary zawodowe, w których bezrobotni ukończyli i podjęli pracę po stażu w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 20 Struktura podmiotów (według liczby pracowników) korzystających ze środków KFS w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 21 Struktura podmiotów (według wybranych sekcji PKD) ubiegających się o skorzystanie ze środków KFS w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab.22 Struktura podmiotów (według wybranych sekcji PKD) objętych wsparciem KFS w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 23 Uczestnicy działań (według rodzaju wsparcia) finansowanych ze środków KFS w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 24 Uczestnicy działań (według wykształcenia) finansowanych ze środków KFS w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 25 Uczestnicy działań (według wieku) finansowanych ze środków KFS w województwie lubuskim w 2024 r.

Tab. 26 Tematyka kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS w województwie lubuskim w
2024 r.