**Dziesięć faktów na temat rzemiosła**

**Przedsiębiorstwa rzemieślnicze zajmują w Polsce i w Niemczech pierwsze miejsce pod względem kształcenia zawodowego – i nieustannie poszukują talentów. Te fakty powinieneś znać. Nowoczesne rzemiosło odgrywa w obu krajach ważną rolę.**

**Wiele różnych miejsc pracy**

Od krawca do mechatronika pojazdów dwukołowych: młodzi ludzie w Europie mogą kształcić się w  [130 zawodach rzemieślniczych](https://handwerk.de/gewerbe). Wśród nich są tak znane [zawody](https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/gefragte-jobs-in-deutschland-und-tipps-zur-jobsuche) jak piekarz, cukiernik, fryzjer, elektryk, fotograf czy murarz, ale też nietypowe jak szlifierz kamieni szlachetnych czy lutnik.

**Atrakcyjni pracodawcy**

Liczba przedsiębiorstw rzemieślniczych w Polsce i w Niemczech ciągle wzrosła. Zawody rzemieślnicze uważane są za zawody z perspektywami na przyszłość,  dającymi wiele możliwości rozwoju. Należą do nich doskonalenie zawodowe w celu uzyskania tytułu czeladnika lub technika – oraz naturalnie samozatrudnienie jako mistrz rzemiosła.

**Najważniejsza branża w kształceniu zawodu**

Znacznie więcej niż jedna czwarta wszystkich uczniów zawodu w Polsce i w Niemczech uczy się zawodu w rzemiośle. To więcej niż w jakiejkolwiek grupie zawodowej.

**Szanse dla rozpoczynających życie zawodowe**

Pomimo wielu korzyści, przedsiębiorstwa rzemieślnicze w obu krajach nieustannie poszukują talentów.

**Poszukiwane talenty**

Rzemieślnicy są wciąż bardzo poszukiwani na rynku pracy.

**Najbardziej poszukiwane zawody**

Szczególny niedobór rzemieślników w naszych krajach występuje w takich branżach jak: mechatronika i elektryka, produkcja samochodów, hydraulika i montaż oraz w ramach prac wykończeniowych budynków oddanych do użytkowania w stanie surowym, a także w usługach beauty.

**Najsilniejsze grupy zawodowe**

38 procent przedsiębiorstw rzemieślniczych w Niemczech i w Polsce należy do branży wykończeniowej (prace hydrauliczne, konstrukcje okienne, prace malarskie), 11 procent do podstawowej branży budowlanej, która obejmuje zawody związane z budową dróg, murarstwem czy wylewaniem posadzki. Jedna czwarta przedsiębiorstw rzemieślniczych specjalizuje się w usługach dla ludności.

**Rozwijający się czynnik ekonomiczny**

Od wielu lat obroty polskiego i niemieckiego rzemiosła znacznie wzrosły, co ma duże znaczenie w perspektywie dochodów z działalności gospodarczej.

**Interesujące dla kobiet i mężczyzn**

[Fryzjerka](https://www.deutschland.de/de/topic/leben/alltag-in-deutschland-eine-friseurin-in-berlin), optyk, cukiernik, technik dentystyczny to zawody, które w obu krajach cieszą się największym powodzeniem u kobiet. Mężczyźni najczęściej uczą się takich zawodów jak: mechatronik smochodowy, elektronik oraz mechanik instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.

**Przyszłość w branży rzemieślniczej**

Jesteś zainteresowany nauką zawodu rzemieślniczego w Polsce i Niemczech? Przemawiają za tym te cztery fakty.

1. **Szerokie spektrum zawodowe**
[Branża rzemieślnicza](https://www.deutschland.de/pl/przygotuj-sie-do-pracy)  obejmuje ponad 130 zawodów.
2. **Dualny system kształcenia**
W Polsce i w Niemczech rzemieślnicy i rzemieślniczki kształceni są przede wszystkim w tzw. [systemie dualnym](https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/working-germany/dual-vocational-training): łączy on kształcenie teoretyczne w szkole zawodowej z praktyczną pracą w przedsiębiorstwie. Ten rodzaj praktyk zawodowych ceniony jest na całym świecie, a wiele krajów rozwinęło podobne rozwiązania.
3. **Dobre zarobki**
Uczniowie zawodu zarabiają już podczas przygotowania zawodowego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu czeladniczego rzemieślnicy i rzemieślniczki mogą liczyć na wysokie [roczne wynagrodzenie](https://www.deutschland.de/pl/topic/gospodarka/wynagrodzenia-w-niemczech-wedlug-zawodow-kto-ile-zarabia) . Czeladnicy i czeladniczki mają możliwość dalszego kształcenia specjalistycznego oraz w zakresie przedsiębiorczości na poziomie licencjackim, a także mogą przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Tytuł mistrza rzemiosła pozwala na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej i szkolenie młodych ludzi.
4. **Atrakcyjne również dla zainteresowanych osób z zagranicy**
[Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych](https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/migration-and-integration/better-access-job-market) (Fachkräfteeinwanderungsgesetz), która obowiązuje w Niemczech od marca 2020 roku, ułatwia dobrze wykształconym osobom z krajów spoza UE dostęp do niemieckiego rynku pracy. Mogą oni ubiegać się o pozwolenie na pobyt na sześć miesięcy w celu znalezienia pracy. W tym czasie mogą oni pracować do dziesięciu godzin tygodniowo na próbę lub odbyć praktykę. Warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego (poziom B2) oraz zdolność do samodzielnego finansowania swojego utrzymania. Osoby rozpoczynające działalność zawodową mogą ubiegać się o praktykę, warunkiem jest świadectwo ukończenia szkoły (po co najmniej dziewięciu latach nauki) i znajomość języka na poziomie B1.

**Edukacja zawodowa w Niemczech - tu znajdziesz coś dla siebie!**

1. Bez znajomości niemieckiego ani rusz. Znając język można znaleźć wymarzone miejsce nauki zawodu. Praktyczne wskazówki naszej redakcji dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się zawodu w Niemczech.
2. Jest kilka warunków, jakie musi spełnić uczeń z Polski, aby podjąć naukę zawodu w Niemczech. Pierwszy i podstawowy to konieczność znajomości języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym
3. **Jak znaleźć miejsce nauki zawodu?** W kształceniu zawodowym w Niemczech udział bierze dwóch partnerów: szkoły zawodowe oraz pracodawcy. Taki dwutorowy system kształcenia zawodowego nazwano „systemem dualnym”. Nauka zawodu w Niemczech trwa w zależności od branży od dwóch do ponad trzech lat. Przeważnie jedną trzecią czasu uczniowie poświęcają na zajęcia teoretyczne w szkole, resztę w zakładzie na praktyczną naukę zawodu.
4. Zorientuj się najpierw na multimedialnym portalu www.beroobi.de, w jakich zawodach możesz się w Niemczech kształcić, i który z nich do ciebie najbardziej pasuje. Znajdziesz na tej stronie filmy, w których o różnych zawodach opowiadają twoi niemieccy rówieśnicy. Możesz nawet otrzymać od nich odpowiedź na interesujące cię pytanie. Możesz wziąć udział w zabawnych quizach i ankietach.
5. Miejsca nauki zawodu znajdziesz na portalach izb rzemieślniczych i izb przemysłowo-handlowych – to taka niemiecka specjalność. Jeśli coś cię zainteresuje, nie krępuj się i szukaj kontaktu z doradcami w izbach: telefonicznie, mailowo lub listownie (wyłącznie po niemiecku). Oni mogą ci pomóc w znalezieniu miejsca nauki zawodu, skontaktują z firmą, wesprą przy załatwianiu formalności i podpisaniu umowy z pracodawcą. IPH i IR w miejscowościach nieopodal granicy z Polską, w takich landach jak Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia, Saksonia często zatrudniają osoby mówiące po polsku.
6. **Nauka zawodów rzemieślniczych.** Portal Urzędu Pracy - Arbeitsagentur

Zrzeszenie Niemieckich Izb Rzemieślniczych (Handwerkskammer) przygotowało na stronie www.handwerkskammer.de interaktywną mapkę Niemiec. Znajdziesz tam adresy i telefony wszystkich regionalnych izb rzemieślniczych w całych Niemczech, terminy organizowanych w regionach giełd miejsc nauki zawodu (Lehrstellenbörse) i innych imprez tego rodzaju. Szukaj najpierw informacji na portalach izb rzemieślniczych na polsko-niemieckim pograniczu. Tam przedsiębiorcy są najbardziej zainteresowani kształceniem władających dwoma językami specjalistów w różnych zawodach. Wzdłuż polsko-niemieckiej granicy jest też najwięcej niewykorzystywanych od lat miejsc nauki zawodu.

1. **Jak zostać rzemieślnikiem?** Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są: dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła. dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.
2. **Jakie są zawody rzemieślnicze?** Do zawodów **rzemieślniczych** zaliczamy wszystkie **zawody** z grupy zawodów technicznych i realistycznych, takie **jak**: cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, stolarz, tapicer, krawiec, ślusarz, murarz, elektryk, dekarz, cieśla, lakiernik, blacharz, malarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, kowal, introligator, rzeźnik itd.