**Активност 2.3.**

**ПРЕДЛОГ ПОЛИТИКЕ УВОЂЕЊА ПРОДУЖЕНОГ СТУДИРАЊА И КРАТКОГ ПРОГРАМА У ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ СРБИЈЕ**

# КРАТАК ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ

Почетком 2015. године, у оквиру позива Ерасмус +, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education, припремљен је предлог пројекта под називом *Introduction of part‐time and short cycle studies in Serbia* / PT&SCHE **(*Увођење продуженог студирања (P****art‐time****) и кратких програма (S****hort-cycle****) у високо образовање Србије*).**

**Основна идеја била је да се кроз овај пројекат сагледају добре праксе одабраних партнера из ЕУ и предложи начин на који би нови облици наставног процеса могли да се правилно конципирају и реализују, а да то буде примерено тренутној ситуацији у високом образовању Србије и да се корисно уклопи у њега.** Пројекат је поставио два основна циља:

1. Да дефинише законски оквир који ће омогућити развој и **увођење продуженог студирања (P**art‐time**) и кратких програма (S**hort-cycle**) у високо образовање Србије**
2. **Да развије пет кратких програма и реализује их током трајања пројекта кроз комбинацију** online и face‐to‐face наставе, као доказ да су предложена решења применљива и одржива.

До 2005. године образовни систем Републике Србије је омогућавао стицање 8 степена стручне спреме. Више школе су организовале струковне студије и омогућавале стицање VI степена стручне спреме. Висока стручна спрема је стицана на универзитетима и VII1, VII2 и VIII степен стручне спреме су припадали високом образовању (слика 1.1).

### Степени стручне спреме у образовном систему у Републици Србији пре 2005. године.

У систему образовања, који је претходио увођењу принципа Болоњског процеса, било је могуће студирање уз рад. Ово студирање је називано ванредним студирањем. Наставни процес се одвијао у циклусима (недељним, месечним или семестралним). Због лоших резултата студирања (дугог трајања, слабог квалитета наставног процеса, слабих исхода учења), средином деведесетих година прошлог века, овакав концепт наставе је и прекинут.

Такође, одређени облици додатног образовања постојали су на нивоу после завршених струковних средњих школа и давали су квалификацију која је одговарала петом степену стручне спреме (високо-квалификовани радник).

Шире посматрано, у ранијим периодима, нарочито пре 20-30 година, у нашој земљи су постојале различите форме курсева, вечерњих школа и другачијих облика наставе, који су коришћени за обуку становништва за конкретне и мање комплексне и захтевне послове, као и за потребе преквалификације због немогућности да се, у одређеним периодима и у одређеним областима, оствари могућност запошљавања са квалификацијама стеченим кроз регуларни наставни процес (формално образовање). Овакве кратке наставне форме ипак су биле, много више и значајније повезане са преквалификацијом особа са нижим степеном образовања (ниско-квалификовани радници, занатлије, особе са средњим стручним школама и сл.).

Слика 1.1 Нивои професионалне квалификације

У овом прегледу различитих форми које данас могу бити повезане са студијама кратког програма у пракси других земаља, треба споменути и постојање могућности да се диплома (прва диплома) у високом образовању добије по завршетку више од 50 % обавеза предвиђеног наставним планом и програмом (Закон о универзитету, 2002.). Студентима су издаване дипломе/сертификата првог нивоа које нису омогућавале назива "дипломирани", али су омогућавала запошљавање у струци, на мање сложеним пословима.

**Degrees of professionality**

Other than professional qualification ranking that indicated workers' ability to work, there also were degrees of professionalism. Those who graduated gymnasiums had the IV degree (reserved for four-year [professional schools](https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_school)). The degrees were:[[5]](https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Serbia#cite_note-bloop-5)

* I degree - Lower grades of [primary school](https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_school) (4 years for degree; 4 years in total)[[6]](https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Serbia#cite_note-6)
* II degree - Higher grades of primary school (4 years for degree; 8 years in total)
* III degree - Three-year [professional school](https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_school) (3 years for degree; 11 years in total)
* IV degree - Four-year [professional school](https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_school) (4 years for degree; 12 years in total)
* V degree - Four-year [professional school](https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_school) (4 years for degree; 12 years in total)[[7]](https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Serbia#cite_note-7)
* VI degree - Higher school (2 years for degree; 14 years in total)
* VII1 degree *– Higher Education*  (4 or 5 years for degree; 16 or 17 years in total)
* VII2 degree - [Magistracy](https://en.wikipedia.org/wiki/Magister_%28degree%29) (2 years for degree; 18 or 19 years in total)
* VIII degree - [Doctorate](https://en.wikipedia.org/wiki/Doctorate)/[PhD](https://en.wikipedia.org/wiki/PhD) (no courses, research-driven, free duration

Одређени облици специјализованих курсева су постојали и после завршеног високог образовања, али они нису имали излаз у дипломи и вишем нивоу квалификације. Увек су у пракси, поред стручних и научних конференција, семинара и симпозијума, постојали и курсеви у веома различитом облику и форми, организовани као основ за „иновацију професионалних знања“, а последњих 10-15 година су називани „континуирана професионална едукација“.

Потреба за сталним усклађивањем, али и унапређивањем знања, вештина и компетенција која су стечена кроз формални систем образовања и сагледаних кроз диплому коју појединац поседује (односно кроз ниво квалификације који је стекао) у складу са новим научним, стручним, технолошким знањима обухваћен је термином учење током живота или целоживотно учење.

Република Србија приступила је Болоњском процесу 2003. године. Закон о високом образовању ступио је на снагу септембра 2005. године. Нови закон је у оквиру високог образовања спојио струковне и академске студије и организовао их кроз три (академске), односно два циклуса (струковне студије). Законом су примењене све одлике Болоњског процеса (акредитација високошколских установа и студијских програма, самовредновање, кредитни систем, уједначено оптерећење студента од 60 кредита током школске године, вредност 1 кредита до 20-30 часова контакне наставе, континуирани процес учења и процене знања током школске године, мобилност, провере знања и испити најчешће у облику тестова, исходи учења сагледани кроз компетенције, целоживотно учење ...).



Слика 1.2 Општа шема организације високог образовања у Републици Србији после 2005. године

Овим Законом није предвиђен другачији облик студирања, осим редовног студирања, али је рок да студенти заврше студијски програм дефинисан као дупли број година уодносу на трајања студијског програма уз могуће продужење у складу са одлукама високошколских установа. По доношењу Закона, настава организована по болоњском систему почела је од школске 2006/2007 године. Од тада па до данас, сваке године врше се измене и допуне основног Закона због различитих проблема у примени. Највеће и најзначајније промене Закона донете су 2010. године. Иако се видело да велики број студената не може да прати наставни процес како је предвиђено, да велики број наставника није оспособљен за примену интерактивне наставе и да омогуће процес активног учења, да студенти немају потребни ниво знања и способности за укључивање у овакву врсту наставе нити интересовања да се прилагоде новим методама, измене Закона су се углавном односиле на повећање броја испитних рокова и смањење обавеза студената потребних да они задрже статус финансирања из буџета Републике Србије. Овакав приступ је све више ометао суштинску примену болоњског система студирања и смањивао корист коју је нови приступ наставном процесу могао да донесе.

Измене које би обезбедиле да се наставни процес организује тако да свим категоријама студената буде омогућено нормално студирање, што јесте њихово основно право, као и да се на неки начин смањи број студената који не могу да редовно завршавају уписани студијски програм (дроп оут), током 10 година трајања Закона, нису донете.

Међутим, 2012. године усвојен је документ Стратегија развоја образовног система Републике Србије до 2020 год. који оба појма, кратки-циклус и парт-тиме студирање уводи у високо образовање. У акционим плановима реализације стратегије, дефинисана је и динамика њихове имплементације.

## Продужено студирање и кратки програми у Стратегији развоја образовања Србије до 2020

Стратегија дефинише Мисију образовног система као „дугорочну улогу образовања за потребе економског, социјалног, научно-технолошког, културног и другог развоја друштва у целини и за развој стваралачких и радних потенцијала и квалитета живота сваког грађанина Републике Србије“ и Визију „развоја система образовања које исказује жељено а могуће стање које систем треба да достигне до 2020. године...“

„Мисија образовања у Републици Србији у 21. веку је да осигура основни темељ живота и развоја сваког појединца, друштва и државе засноване на знању.“

Да би, овако дефинисане, мисија и визија система образовања биле оствариве, Стратегија је разматрала целовити систем, предуниверзитетско и високо образовање, као и стратегију финансирања образовања. Такође, дугорочни циљеви образовања који су обавезујући за систем образовања у целини, као и за сваки његов део појединачно су:

* повећање квалитета наставног процеса и исхода образовања;
* повећање обухвата становништва на свим образовним нивоима;
* достизање и одржавање релевантности образовања;
* повећање ефикасности употребом свих ресурса образовања, односно завршење образовања у предвиђеном року, са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања.

Када се ради о високом образовању, Стратегија закључује да је то делатност од посебног значаја за Републику Србију и да је уклопљена у међународни и европски образовни, научни и уметнички простор.

Мисија високог образовања у Републици Србији је „да кроз организоване студије и истраживања непрекидно обавља трансфер и креирање научних знања и стручних компетенција којима се омогућава, социјални, културни, економски и други напредак у наше земље и њених грађана, у стално променљивим околностима живота и развоја.“

По предвиђањима, 40-50 % особа које су завршиле четворогодишњу средњу стручну школу (15-18 % генерације средњошколаца) и 95 % оних који су завршили гимназију (35 % генерације средњошколаца) уписује неки од програма високог образовања. У року или са једном годином продужетка завршава 70 % генерације. Оваква пролазност би омогућила да у свакој генерацији 35-38,5 % особа има високу стручну спрему у генерацији старости 30-34 године.

Око 50 % студената који заврше први ниво високог образовања, наставља студије на мастер нивоу. Докторске студије треба да уписује 10 % особа са завршеним мастер нивоом образовања. По пројекцијама Стратегије, 60 % студената докторских студија би требало да одбрани докторску дисертацију у року (200 доктора наука на један милион становника).

**Развојна опредељења високог образовања у Србији, огледају су у обавези да структура образовних и истраживачких активности буде стално усаглашена са развојним потребама привреде и друштва у Републици Србији, да стално унапређује своје перфомансе како би се повећало учешће популације, обезбедио квалитетну припрему за запошљавање и даљи професионални развој и континуирано целоживотно учење.**

Организација високошколских установа треба да се унапреди и у смислу бољег коришћења постојећих капацитета и ресурса, у смислу интеграције на локалном, регионалном и европском простору образовања и истраживања, као и сталним напорима на подизању квалитета образовања.

**Квалитет и успешност високог образовања треба да буду сагледани кроз релевантност студијских програма, ефикасност коришћења ресурса и брзини студирања, квалитету исхода учења и брзини запошљавања и самозапошљавање. Један од сегмената квалитета и успешности образовног система је и омогућавање студирања онима који желе да студирају без обзира на социјални, економски и други статус.**

**Стратегија дефинише и сталну потребу за модернизациу студијских програма и увођење нових видова наставе. Ова инцијатива се односи на стално усаглашавање курикулума студијског програма са савременим токовима научног, технолошког, економског, социјалног и културног развоја. Поред тога, инсистира се на коришћењу нових метода и информационих технологија, као и коришћење савремених софтвера и хардвера за квалитетнију реализацију наставе. Подстиче се комбинација класичног наставног процеса и наставе на даљину, уз захтеве да овај вид наставе буде усаглашен са стандардима у Европи и водећи рачуна о оптерећењу наставника. Модернизција подразумева и реформу постојећих и увођење нових студијских програма, хармонизацију наставе у оквиру прва два циклуса уз непосредно учествовање заинтересованих страна: студената, послодаваца и наставника**.

У оквиру дела који се односи на развој академских студија (основних академских студија и мастер академских студија) Стратегија истиче потребу да се повећа обухват студената кроз подршку лицима из социјално угрожених група и лица са сметњама у развоју. Такође, на побољшању ефикасности студирања без снижавања квалитета (70 % завршава студије у року – дужина трајања програма уз продужење од 1 године; до 15 % генерације не завршава студије). Говори се и о квалитету дипломираних студената сагледаном кроз исходе учења и њихову усаглашеност са потребама тржишта.

**У оквиру дела који се односи на организацију академских студија и унапређења која треба спровести у наредном периоду, говори се и о различитој брзини студирања за стицање истих компетенција и исте дипломе (студенти који студирају нормалном брзином иостварују 60 ЕСПБ годишње и студенти који студирају спорије и остварују мање од 60 ЕСПБ годишње). Спорије студирање је повезано са запосленим студентима, и онима који студирају на даљину. Такође, каже се да режим студирања преба да буде прилагођен специфичним типовима студија, при чему посебно треба водити рачуна о студентима који су запослени.**

**У овом делу, Стратегија говори и о могућности да „поред програма ОАС са 180/240 ЕСПБ и МАС 60/120 ЕСПБ, студенти могу да заврше и кратке програме који обезбеђују ужа и функционално повезана знања са 30-120 ЕСПБ, у складу са применом кратких програма на универзитетима у ЕХЕА.**

Уз ове предлоге како треба унапредити студирање у високом образовању дата је и анализа тренутне ситуације. Квалитет студената и студирања, ефикасност и релевантност студијских програма није задовољавајући. Процес акредитације је донекле довео до сређености података о високошколским установама и студијским програмима, али није успео да спроведе уједначеност курикулума и постојање кора исхода учења различитих студијских програма који имају исте исходе и стичу иста звања. Такође, постоји неусаглашеност исхода учења на неким студијским програмима и стања на тржишту, систематизације радних места и описа занимања. Просек студирања по болоњском систему значајно је дужи од предвиђеног. У наставном процесу доминира класичан начин наставе, а примена модела активног учења и учења за практичну примену знања је недовољно заступљена. Савремене технологије и могућност наставе на даљину, првенствено он лине наставе се слабо користе. Просечно, у Србији број студената по наставнику износи око 35; на факултетима са великим бројем студената тај број се креће и преко 100.

Водећи рачуна првенствено о основној теми пројекта у оквиру кога се и припрема овај документ, говори се о недовољном обухвату студената подзаступљених категорија (структура бодова на упису не обухвата и социјану ситуацију кандидата), о организацији студирања која не води рачуна о запосленим студентима.

**Због свега наведеног, а да би се из садашњег стања стигло до онога што је дефинисано као жељено стање, потребно је успоставити упоредиви систем обезбеђења и мерења квалитета високошколских установа, студијских програма, наставног процеса и студената. Стално радити на повећању релевантности студијских програма и стечених компетенција са захтевима и потребама тржишта рада, олакшати улазак на студије и студирање подзаступљеним категоријама становништва, увести више флексибилности у режим студирања и прилагодити га различитим популацијама студената, инсистирати на примени савремених информационих технологија за модернизацију наставног процеса, олакшано студирање особама које не могу да буду стално присутне на настави, али и за примену персонализоване наставе и учења. У оквиру ових мера је предложено и да треба „омогућити запосленим студентима да парцијално реализују студијски програм, а да га касније у целости заврше ако желе (постепено студирање)“.**

**У делу који се односи на осавремењивање организације академских студија предлаже се и могућност стицања сертификата са 30-60 ЕСПБ кроз завршетак кратких програма од 30-60 ЕСПБ, а који су намењени студентима за стицање уже квалификације или за усавршавање запослених помоћу кратких програма.**

У оквиру мера које су наведене у Стратегији за потребе стратешког достизања усвојене визије, наводи се и да је могуће „Посебно финансирање студијских програма и високошколских установа који су посебно значајни за друштвени и културни развој и безбедност Србије“

*„Мисија струковних студија јесте да унапређењем, преносом и разменом знања, пружају могућност друштву и појединцу да оствари користи од знања и вештина, усмерених ка свету професије и тржишту рада.“*

Визија развоја ове врсте студија односи се на повећање обухвата (30 % од студената уписаних на програме првог нивоа високог образовања) и ширењу мреже високих школа струковних студија на локалном и регионалном нивоу, усаглашеним са структуром и привредним ресурсима. Флексибилност студијских програма треба да допринесе релевантности ове врсте образовања. Захтеви постављени у делу ефикасности слични су онима на акдемском нивоу (70 % уписаних завршава у року студије и до 15 % генерације одустаје од студирања). Квалитет студијских програма огледа се у исходима који обезбеђују стручне компетенције и настави која пружа практична знања и стручне вештине и способности, са значајним уделом практичне обуке. Важна је усаглашеност програма и исхода са корисницима, односно потецијалним послодавцима. Садашњи проблеми су везани за број студената уписаних на струковне студије, финансирање кроз школарину плаћену из буџета, некоришћење могућности формирање академија струковних студија што би повећало просторне, кадровске могућности и боље коришћење других ресурса за побољшање квалитета наставног процеса и слабу препознатљивост стечених звања на тржишту рада.

Иако није експлицито наведено, сагледавајући ефикасност студирања и овај вид високог образовања може бити унапређен правилним дефинисањем брзине студирања, а препознатљивост и релевантност студијских програма основних струковних и специјалистичких струковних студија захтева постојање сталне сарадње и усаглашавање и флексибилност програма ради стицања потребних исхода.

На основу оваквих смерница садржаних у Стратегији, било је јасно да наредна обимнија или значајна измена или допуна Закона о високом образовању, али и припрема Републике Србије за преговоре о приступању ЕУ, доноси и нове облике хармонизације. Такође, са једне стране и даље постојање тешкоћа у примени и студирању по захтевима болоњског процеса, што се најочигледније сагледава кроз слабу ефикасност студирања, а са друге стране недовољно разумевање образовног система и привреде и тржиштем рада, како и ко треба коме да се прилагоди, доводи нас до тога да ни 2015. године, нисмо имали дефинисан Национални оквир квалификације, ни као шему образовног система, а ни као дефинисане и кроз примену дексриптора описана радна места и потребне квалификације оних који на њима раде.

Годину дана од почетка рада на пројекту, а у тренутку када се и даље не зна како је и да ли је Национални савет за високо образовање конципирао место кратког циклуса у шеми образовног система Србије (да ли као издвојену категорију уклопљену између средњешколског и високошколског образовања или као први подниво у оквиру високог образовања), али се зна да је нацрт новог Закона о високом образовању оба облика наставног процеса заиста и уврстио у свој садржај, конзорцијум партнера пројекта PT&SCHE припремио је овај документ са одређеним тумачењима и предлозима.

Предлози су сачињени после сагледавања различитих искустава европских земаља, као и институција партнера у овом пројекту, расправа у оквиру конзорцијума, разговора са привредним субјектима и секретарима секторских већа Привредне коморе Београда, обрађених анкета урађених на универзитетима у групи наставника и студената, те на основу искуства учесника у пројекту из Србије, познавања и реалног сагледавања тренутне ситуације, потреба и могућности.

# УВОЂЕЊЕ ПРОДУЖЕНОГ СТУДИРАЊА (PART-TIME) У ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ СРБИЈЕ

## Циљ

**Продужено студирање** (енгл., part-time studies) треба да омогући свим студентима који не могу да редовно студирају (због запослења, мајке мале деце, особе са посебним потребама, живе ван високошколских центара, активни спортисти и др. ).

**Продужено студирање** подразумева студирање истог студијског програма за стицање истих исхода учења и компетенција и добијање исте дипломе,као и редовно студирање, али у дужем временском периоду. Значи да ова категорија студената сваке школске године може да испуни обавезе мање од 60 ЕСПБ, најчешће око 30 ЕСПБ, да студира највише дупли број година у односу на трајање студијског програма, а да се то сматра регуларним студирањем у режиму који су изабрали.

Организација наставе за продужено студирање треба да буде прилагођена специфичним и ограниченим временским могућностима студената који су се определили за овај режим.

Продужено студирање може бити примењено на студијске програме обе врсте и прва два нивоа студија (ОАС, МАС, САС, ОСС, МСС, ССС). Због студената који не могу да редовно студирају (јер су запослени, живе ван места студирања, и др.), продужено студирање с еможе применити и код кратких програма.

Није неопходно да свака акредитована високошколска установа организује продужено студирање; то зависи од стратегије установе, процене оправданости и расположивог капацитета и ресурса.

## Флексибилност студирања – три режима студирања

Како се очекује да око 50% матураната (ученика са завршеном средњом школом) настави своје образовање одмах после матуре, или касније у свом животу, то високо образовање треба да обезбеди флексибилност студија. У том смислу, треба да омогући три режима студирања:

1. **Редовно студирање:** Студент није запослен, студира 40 сати недељно (од тога најмање 50% у виду активне наставе) и остварује 60 ЕСПБ : годишње.
2. **Продужено студирање** Студент је запослен или због других, личних разлога, не може да оствари захтеве редовног студирања, јер може да посвети студирању највише 15 до 20 сати недељно, те могу да остваре најчешће око 30 ЕСПБ.
3. **Убрзано студирање:** Студент који жели и може да заврши студије у краћем временском периоду него што се очекује од редовног студирање, и може да оствари до 90 ЕСПБ годишње, под условом да претходно стекне планираних и обавезујућих 60 ЕСПБ.

Без обзира на брзину студирања, ако студирају исти студијски програм, студенти морају да оставере исте исходе учења и компетенције, иста знања и вештине. Један студијски програм може да се реализује у једном, два или сва три режима студирања, и без обзира на режим студирања, диплома мора да гарантује исти ново компетенција свих студената који заврше један студијски програм.

Како се околности код неког студента могу мењати током студирања, систем високог образовања треба да омогући његов прелазак из једног у други режим студирања, Високошколска установа (ВШУ) својим општим актом мора да предвиди услове преласка за сваки од три режима студирања, ако су предвиђени њеним статутом. ВШУ није обавезна да нуди више од једног од наведена три режима студирања.

## Основна опредељења за продужено студирање

Продужено студирање треба да задовољи следеће специфичне захтеве:

1. **Дужина студија:** Нормално трајање продуженог студирања је *два пута дуже него код редовног студирања,* пошто у једној школској години студент треба да студира предмете који обезбеђују најмање 30 ЕСПБ, што не значи да ће и испунити све предвиђене обавезе и положити све предмете које је похађао. На лични захтев студента, високошколска установа (ВШУ) може одобрити додатно продужење рока за завршетак студија за највише 2 школске године. Брзина студирања, па и трајање продуженог студирања, зависи од могућности студената, те они могу да годишње стичу и више и мање од предвиђених 30 ЕСПБ, што се сматра нормом. Ипак треба водити рачуна о чињеници да
   1. један студијски програм није само једноставан скуп предмета као засебних целина без међусобне повезаности;
   2. нарушавање, како динамике реализације, тако и њихове хоризонталне и вертикалне повезаности сигурно доводи до слабијих исхода учења и квалитета остварених компетенција.
2. **Одрживост програма студија:** Због дугог трајања продужених студија једне кохорте студената, ВШУ не треба да има обавезу да студентима гарантује у потпуности исти садржај студијског програм за цело време трајања њихових продуженог студирања. Пре свега због потребе да се студијски програми иновирају и осавремене (што је у неким дисциплинама изразито потребно). ВШУ има обавезу да студентима обезбеди исти програм наставе који имају и студенти који истовремено студирају у режиму редовног студирања.
3. **Квалитет студија:** Продужено студирање мора да обезбеди исти квалитет као и редовно студирање, тј. остварене компетенције дипломираног студента треба да буду исте као и компетенције дипломираног студента редовних студија.
4. **Начин студирања:** Продужено студирање се остварује применом једног од три начина студирања:
   1. **Онлајн студирање (енгл., online learning)[[1]](#footnote-1):** Студент користи систем за електронско учење ВШУ, те има приступ наставним материјалима и могућност интерактивне комуникације са наставником и тутором одређеним за сваки предмет, као и са другим студентима.
   2. **Хибридно (енгл., blended-learning):** Део наставе је у виду онлајн студирања, а други део наставе је у облику класичног студирања у просторијама ВШУ. Настава у просторијама ВШУ се обично реализује у делу у коме се очекује висок степен интерактивности студента са наставником и тутором и осталим студентима и када је неопходно коришћење посебне опреме које студент не може да поседује код куће.
   3. **Класично студирање (енгл. face-to-face, tj, F2F):** Студент остварује планиран програм наставе у целости у просторијама ВШУ (у вечерњим часовима радним данима, и током дана у данима викенда, или према распоеду који одређује ВШУ), с тим што обим активне наставе мора да буде исти као и код класичне наставе при редовном студирању.

Студент у режиму продуженог студирања студент може у току студија да мења начин студирања ако су они омогућени од стране ВШУ, а под условима предвиђеним општим актом ВШУ.

Сва три начина студирања могу користити и студети редовних и убрзаних студија.

1. **Ко може бити студент продуженог студирања?** На студије у режиму продуженог студирања може се уписати канидат који је запослен или због других, личних разлога, не може да оствари захтеве редовног студирања.За упис на ове студијеможе се пријавити кандидат са завршеним претходним нивоом образовања уколико је ВШУ предвидела организацију оваквог студирања и у конкурсу определила одређени број места. Приликом пријаве на конкурс, а пре полагања пријемног испита (или пре рангирања), кандидати се опредељују за режим студирања и прилажу одговарајућа документа/образложење, а на основу ближе дефинисаних услове уписа које ВШУ наводи у својим актоима.
2. **Акредитација:** Студијски програм је јединствен без обзира на режим студирањи и начин организације наставног процеса. Стандарди акредитације треба да предвиде услове за сваки од наведених начин организације наставе. Акредитација се додељује студијском програму, а на основу примене стандарда и оптерећења наставног особља предвиђеног за предложени начин организације наставног процеса. У складу са тим, одређује се број студената који може уписати прву годину студијског програма сваке школске године. У конкурсу за упис, високошколска установа, у складу са својим опредељењем, оглашава број студената за редовно студирање и за продужено студирање, односно за студијски програм који је организује само применом онлајн начина студирања. [[2]](#footnote-2)
3. **Финансирање студија:** Трошкови организације наставног процеса за продужено студирање изражавају се школарином, која се дефинише као цена ЕСПБ. Школарину одређује високошколска установа. Студент који се определио за режим продуженог студирања сам плаћа своју школарину. Годишња школарина за продужено студирање представља цену ЕСПБ помножену са бројем ЕСПБ за које се студент определио.

# УВОЂЕЊЕ КРАТКИХ ПРОГРАМА (SHORT-CYCLE) У ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ

## Циљ

Образовање стечено кроз кратке програме, најчешће, јесте повезано са конкретним захтевима привредних субјеката/послодаваца за брзим решавањима одређених проблема и обуком за одређене послове, специфичне или високо специјализоване. Кратки програми високог образовања су, првенствено, намењени тржишту рада.

***Кратки програм*** *(студије кратког циклуса) у високом образовању је посебан тип студија који чини циљно осмишљен скуп курсева[[3]](#footnote-3) и практичне обуке који, за основни циљ, имају да обезбеде стицање ужих и функционално повезаних знања и вештина, ради оспособљавања студента за обављање одређених послова на конкретном радном месту у оквиру неке уже области у одређеној струци****.***

Зависно од образовног задатка, обима и карактера знања и вештина које треба да обазбеди студенту, кратки програм може бити организован у оквиру академске или струковне врсте високог образовања и може имати обим наставног процеса од:


* *највише 300 часова* активне наставе (обезбеђујући до 60 ЕСПБ) ***програма континуираног професионалног образовања*** у оквири целоживотног образовања;
* од 300 до 900 часова активне наставе (обезбеђујући 30-90 ЕСПБ) ***кратког програма у високом образовању***.

Кратки пројам који садржи више од 600 часова може да нуди само ВШУ која има акредитовани студијски програм у сродној или истој ужој области у којој је и кратки програм, а ВШУ мора да га пријави Комисији за акредитацију и проверу квалитета.

Студент који је положио све испите и заврши све друге обавезе дефинисане курикулумом кратког програма, добија национални сертификат о завршеном кратком програму. Ова јавна исправа представља потврду да је студент обучен за обављање конкретног посла и да је оспособљен за рад на конкретном радном месту

## Место кратких програма у високом образовању Србије

Студијски програми 6. EQF нива обезбеђују дипломе после стечених 180-240 ЕСПБ за ОАС и 180 за ОСС. Са мастер дипломом, студети стичу додатни 60 или 120 ЕСПБ, а са допломом специјалистичких струковних студија, студенти стичу најмање 60 ЕСПБ. (слика 3.1).



Слика 3.1 Трајање кратких програма

Са оваквом понудом студијских програма, високо образовање Србије не може да задовољи захтеве за брже и усмереније образовање у складу са потребама послодаваца које се динамички мењају, тј. настају и нестају, зависно од развоја нових технологија, привредне структуре, захтева страних инвеститора, потребе тржишта и др. Кратки програми треба да задовоље ове захтеве, јер они не дају образовање за одређену област или дисциплину, већ за одређене послове или специфичне компетенције.

Очекује се да кратки програми, зависно од свог циља, трају од 3 до 18 месеци, са могућношћу обезбеђења од 30 до 90 ЕСПБ. Има мишљења, а постоји и пракса у појединим државама Европе, да могу да трају и две године, тј. да обезбеђујуе и 120 ЕСПБ. У условима Србије, највероватније да трајање кратког програма од две године није потребно ни пожељно, јер се приближава могућностима трогодишњих програма ОСС и ОАС. О тој опцији би требало да се изјасни законодавац. Овде се она наводи само као могућност и пракса у неким од држава Европе. Предлог пројектног тима PT&SCHE је да кратки програм не може да траје дуже од 18 месеци и да обезбеђује више од 90 ЕСПБ. Ако неки посао тражи више од оваквог образовања, онда он и није за полазника кратких програма, већ за дипломираног студената ОАС и ОСС.


Национални оквир квалификација Србије, који је у фази припреме, се заснива на европском оквиру квалификација – EQF. Кратки програми дефинисани у овом документу се односе само на програме који обезбеђују потребна знања и вештине за послове (радна места) која се налазе у оквиру 6. и 7. нивоа Националног оквира квалификација. За разлику од студијских програма, кратки програми не обезбеђују звања која означавају компетеност за одређену ужу област струке, већ обезбеђују оспособљеност само за одређени посао (радно место) у оквиру одређене уже области струке. Због тога, кратак програм не обезбеђује неко посебно звање, и при завршетку програма, студент не добија диплому, него само сертификат о оспособљености за одређени и тачно описан посао, препознат у струци, и тражен од стране послодаваца. Док студијски програми образују студенте за професију, струку (у оквиру које се налазе више могућих послова на различитим радним местима), кратки програми образују студента само за један, прецизно дефинисан посао у оквиру неке струке.

Кратки програми који образују и припремају своје полазнике за одређене послове и конкретно радно место које постоји у оквиру струка које дефинише ниво кваликација 5, или нижи, не припадају категорији кратких програма високог образовања Србије (који покрива 6., 7. и 8. ниво Националног оквира квалификација), а на које се овај документ односи. Кратки програми високог образовања Србије оспособљавају студенте само за одређене послове у оквиру квалификација предвиђених за ниво 6 и 7 Националног оквира квалификација, одн. EQF.


Типични случајеви очекиване примене кратких програма у систему високог образовања Србије су следећи:

1. *Случај примене:* Ученик са завршеном средњом школом из разних разлога, не може да се упише на неки од програма основних академских (ОАС) или струковних студија (ОСС), а жели да што пре стекне компетенције за неки од послова који се траже на тржишту рада, а које су изнад компетенција које обезбеђује средња школа.
2. *Случај примене:* Неуспешан студент ОАС или ОАС жели да напусти студије и да стекне у што краћем времену потребне компетенције за неки посао који се тражи на тржишту рада, а који није на нивоу за коју компетенције обезбеђују средње школе.
3. *Случај примене:* Студент је има диплому ОАС, МАС, ОСС или МСС, али не може да нађе посао. Зато жели брзу преквалификацију, тј. да стекне потребне компетенције за посао који се тражи на тржишту, а на нивоу је знања које се обезбеђују у високом образовању.
4. *Случај примене:* Студент је има диплому ОАС, МАС, ОСС или МСС, али нове потребе на послу захтевају приширење свог знања у оквиру неке друге дисциплине, на нивоу што се једним дело изучава на ОАС или ОСС. Да би остварио потребно мултидисциплинарно знање он уписује кратки курс који му обезбеђује те додатне компетенције.

Ови наведени очекивани случајеви примене кратких програма приказани су и на слици 3.2.



Слика 3.2 Очекивани случајеви примене кратких програма у односу на студије на првом и другом нивоу високошколског образовања у Србији

Поред трајања и циља, оно што разликује кратке програме од студијских програма првог и другог нивоа високог образовања је и што они обезбеђују сертифакате, а не и дипломе. Сертификат у свом додатку треба да садрже детаљан опис компетенција које је носилац сертификата стекао и за који посао је на тај начин оспособљен. Као што је познато, диплома, са својим додатком, даје приказ знања и компетенција за целу једну образовну/научну/уметничку област , одн. дисциплину, што даје много шире могућности запошљења и рада, али захтева и много више времена да се стекне. Слика 3.3 илуструје разлику кратког програма у односу на неки програм ОАС.

Слика 3.3: Упоређење неких својстава програма ОАС и кратких програма

Ни једно решење везано за кратке програме не би требало да допринесе јављању нејасне границе између кратког програма и програма ОАС и ОСС. По дефиницији, они се битно разликују, те и њихова имплементација мора бити јасно различита. Ови програми треба да буду комплементарни, а не супострављени. Кратки програм треба да попуне ”празнину”, коју су оставли програми ОАС и ОАС, јер не нуде образовање које је на почетном 6. нивоу EQF, а које је упола краће, или још краће, од трогодишњих програма ОАС и ОСС

## Основна опредељења

Концепт кратких програма у оквиру високог образовања Србије би требало да се заснива на следећим основним опредељењима:

1. **Трајање студија:** Кратки програми могу трајати од 3 до 18 месеци, односно да имају обим активне наставе од 300 до 900 часова, зависно од потребног обима и карактера знања и вештина које програм мора да пренесе студентима, да би их припремио за одређено радно место, а које је јасно дефинисано, и чије компетенције студент може да стекне за највише 18 месеци.
2. **Број ЕСПБ:** Кратки програм може, али и не мора (зависно од ВШУ) да буде изражен кроз кредитни систем и да студенту обезбеди одређени број ЕСПБ. Овакав приступ је користан пошто је на тај начин овај вид образовања упоредив са другим програмима високог образовања. Као и у осталим програмима, један ЕСПБ (Европски систем преносних бодова - ЕСПБ) одговара активном раду студента на програму у обиму од 25 до 30 часова.
3. **Признавање ЕСПБ кратких програма при упису програма ОАС и ОСС:** Лице које је завршило неки кратки програм, а жели да упише неки програм ОСС или ОАС, мора да регуларним путем (пријава на конкурс, пријемни испит, вредновање велике матуре) упише прву годину студијског програма. На основу молбе студента, ВШУ може да призна предмете/делове предмета које је студент полагао у оквиру кратког програма, зависно од степена преклапања са предметима уписаног студијског програма. ВШУ мора да донесе посебну одлуку о признавању са образложењем, у којој ће бити наведени предмети/делови предмета положених у оквиру кратког програма и одговарајући број ЕСПБ који ће бити признати на уписаном студијском програму.
4. **Квалитет:** Наставни процес примењен за реализацији кратких програма мора бити усаглашен са општим принципима рада акредитованих високошколских установа.Квалитетан кратки програм је онај који задовољава захтеве послодаваца, тј. који припрема студенте за радно место са компетенцијама које су релевантне и потребне за то радно место, а за које постоји тражња на тржишту рада. Главни индикатор квалитета кратког програма је степен запошљавања студената који га заврше.
5. **Организатор и понуђивач кратких програма:** Само акредитоване високошколске установе које реализују акредитоване програме у сличним областима, могу да припремају и организују кратке програме у високом образовању који трају више од 600 часова.
6. **Акредитација:** Кратки програми високог образовања се не акредитују, јер их могу нудити само акредитоване високошколске установе. Међутим, приликом акредитације, високошколска установа мора да поседује *Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма* које организује. Комисија за акредитацију врши надзор поштовања овог правилника, и уколико се високошколска установа не придржава свог правилника, Комисија за акредитацију може издати упозореање, а ако високошколска установа настави да не спроводи свој Правилник, може да изда решење о привременој забрани рада кратког програма. *Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма* високошколслке установе мора да буде у складу са Законом о високом образовању Србије и са структуром курикулума кратких програма које, као документ, усвоји Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Кратки програм који садржи више од 600 часова (и обезбеђује више од 60 ЕСПБ) може да нуди само ВШУ која има акредитовани студијски програм у сродној или истој ужој области у којој је и кратки програм, а ВШУ мора да га пријави Комисији за акредитацију и проверу квалитета.
7. **Начин организације наставе:** Виоскошколска установа може реализовати кратки програм примењујући један од следећа три начина:
   1. **Класично настава (енгл., face-to-face, F2F):** Студент остварује планиран програм наставе у целости у просторијама ВШУ (у вечерним часовима радним данима, и током дана у данима викенда).
   2. **Настава на даљину (енгл., online learning):** Студент користи систем за електронско учење ВШУ, приступ наставним материјалима и за интерактивну комуникацију са тутором одређеним за сваки курс програма, као и са другим студентима.
   3. **Комбинована настава (енгл., blended learning):** Део наставе је у виду онлајн студирања, а други део наставе је у облику класичног студирања у просторијама ВШУ.Настава у просторијама ВШУ се обично реализује у делу у коме се очекује висок степен интерактивности студента са тутором и осталим студентима и када је неопходно коришћење посебне опреме које студент не може да поседује код куће.

Настава се реализује преко скупа курсева и стручне праксе. Како кратки програми имају специфични циљ, те се очекује и примена и специфичнијих облика и педагошких приступа одвијања наставе, са већим нагласком на практичну примену стеченог знња, настава на кратким програмима се одвија независно од наставне на академским или струковним студијама. То значи, не сме да буде заједничке наставе ни на сродним предметима и курсевима за студенте кратких програма и студента академских и струковних програма.

1. **Ко може да буде студент кратких програма:** Студент кратких програма система високог образовања Србије може да буде лице са завршеном средњом школом, студент студијских програма ОАС, ОСС, МАС и МСС, као лица са завршеним студијама ОАС, ОСС, МАС и МСС. Начин уписа и број студената које неки кратки програм уписује, регулише се *Правилником о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма*
2. **Наставно особље:** Ангажовано наставно особље у реализацији кратког програма мора да буде квалификовано за успешну реализацију кратког програма, тј. програма курсева који га чине. Поред запослених наставника и сарадника високошколске установе, високошколска установа може уговором о ангажовању или уговором о допунском раду да ангажује предаваче, сараднике и туторе (онлајн студија) који имају неопходне копмпетенције (знања и вештине) и референце из области струке за коју се ангажују. У случају ангажовања универзитетских наставника, као и сарадника, у наставу у оквиру кратких програма, то ангажовање се не узима у обзир као оптерећење наставника које ограничава Закон о високом образовању и стандарди акредитације.
3. **Припрема курикулума кратког програма и пратећа документација:** Сваки кратак програм мора да садржи:
   1. Циљ и исходе програма
   2. Опис посла за који се припремају студенти кратког програма и неопходне компетенције које морају да поседују ради реализације тог програма.
   3. Број ЕСПБ који обезбеђује кратки програм студенту који га заврши.
   4. Уговор са бар једним послодавцем који је спреман да запосли студенте који заврше кратки програм, с тим, што он има право избора кандидата које запошљава.
   5. Списак наставног особља кратког програма
   6. Курикулум са списком предмета који чини један кратки програм.
   7. За сваки предемт мора бити дефинисан његов циљ и исходи учења, програмски садржај, начин извођења наставе, начин провере стеченог знања и полагања завршког испита, наставну литературу и број ЕСПБ који обезбеђује студенту који положи завршни испитпредмета.
   8. Обавезе студента
   9. Величину наставне групе
   10. Термински план реализације наставе на курсевима програма
   11. Процедуре за управљање квалитетом кратког програма
   12. Школарину, тј. цену коју студент мора да уплати за право уписа и реализацију наставе кратког програма, а коју уплаћује приликом уписа.
4. **Усвајање кратког програма**: Кратки програм се припрема у складу са *Правилником о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма, а* усваја га стручни органи високошколске установе. Правилник, поред осталог, мора да у процес анализе и прихватања програма обухвати представнике послодаваца који су заинтересовани за запошљавање студената који заврше кратки програм. Кратки програм, дефинисан на начин описан у тачки 10, и који има подршку тела који чине представници послодаваца, усваја стручни орган високошколске установе за период од три године. Стручни орган то трајање може продужити, по истеку периода од три године, за следећи период од три године, уколико је интерна оцена реализације кратког програма позитивна, и уколико постоји тражња на тржишту рада за посао за који се студенти образује кратким програмом. Нема ограничења броја продужења трајање једног програма, под наведеним условима.
5. **Национални сертификат:** Студент који је положио све испите или пошао верификацију стеченог знања и вештина, тј. успешно испунио исходе учења предвиђене курикулумом кратког програма, добија национални сертификат о завршеном кратком програму. Ова јавна исправа представља потврду да је студнет обучен да обавља конкретан посао и да је оспособљен за рад на конкретном радном месту. У додатку сертификата, наводи се
   1. описпосла за који је носилац сертификата оспособљен,
   2. знања и вештине, као и исходе учења које је стекао студент, а која су релевантне за посао за који се издаје сертификат
   3. списак предмета, са припадајућим ЕСПБ и добијеном оценом које је студент положио.
6. **Стручна пракса:** Кратки програм треба да укључи и стручну праксу у некоj фирми на послу за коjи се студент-полазник кратког програма образуjе. Стручна пракса треба да траjе од 10% до 30% од времена траjања кратког програма, или од ЕСПБ кратког програма и она може да обезбеди одређени број ЕСПБ.
7. **Парцијана реализација програма:** Студент може да изабере да прати наставу и полаже само један или више курсева које један кратки програм садржи. У том случају, високошколска установа му издаје потврду о положеним испитима (потврда о пређеном делу програма; препис оцена), у коме наводи стечене исходе курса и његов програмски садржај, као и оцену коју је студент добио. У случају да високошкослка установа нуди могућност уписа само на поједине курсеве, она мора за сваки предмет да одреди цену.
8. **Финансирање студирања кратких програма:** Финансирање кратких програма се реализује из школарина програма, које плаћају студенти или послодавци. У специфичним случајевима када држава жели да подстакне студије на кратким програмима који образују студенте за изузетно тражене послове, школарину, или њен део, за такве студенте може да уплаћује и надлежни државни орган или задужена органиѕација. У том случају, тај орган или организација је дужан/a да објави конкурс за расподелу броја места по програмима за које жели да да финансијку подршку. Право на конкурисање за одобрење оваквих места има свака акредитована високошколска установа која има усвојене кратке програме за послове за које надлежни државни орган одобрава финансијску подршку.

# АНАЛИЗА ЕФЕКАТА УВОЂЕЊА ПРОДУЖЕНОГ СТУДИРАЊА И КРАТКИХ ПРОГРАМА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СРБИЈЕ

Овде се очекује текст који припрема УНС, тј. Проф. Зорана Лужанин.

# ДЕФИНИЦИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНИХ ПОЛИТИКА (активност 2.5)

1. **Продужено студирање** (на енлеском, part-time - PT) представља режим студирања када студент због обавеза на послу, у породици, болести, финансијских проблема или других ситуација није у могућности да редовно похађа наставу и да током школске године испуни обавезе у обиму од 60 ЕСПБ. Студијски програм који студент студира у режиму продуженог студирања има исти обим, програмски садржај и исте исходе звања као исти програм који се реализује у режиму редовног студирања. То нису посебни програми, већ један исти студијски програм који се реалитује у два режима студирања: редовни и продужени. Трајање студијског програма који се реализује у режиму продуженог студирања је два пут дуже од трајања истог студијског програма када се реализује у режиму редовног студирања.
2. **Кратки програм високог образовања** (на енглеском, short-cycle in higher education - SCHE) је посебан тип студија који чини циљно осмишљен скуп курсева и практичне обуке који, обезбеђује стицање ужих и функционално повезаних знања и вештина, ради оспособљавања студента за обављање одређених послова на конкретном радном месту у оквиру неке уже области у одређеној струци. Кратки програм је првенствено намењен тржишту рада. Организују се у обиму од 300 до 900 часова активне наставе (30-90 ЕСПБ) и не обезбеђују стицање нове квалификације (дипломе), већ национални сертификат. Кратки програм високог образовања може бити намењени особама које су завршиле средњу школу, али и онима коју су завршили први или други ниво академског или струковног образовања. Кратки програм високог образовања се организује у оквиру 6. и 7. нивоа EQF Кратак програм високог образовања могу да организују високошколске установе акредитоване у области којој кратки програм припадају, а у случају да кратки програм садржи више од 600 сати и обезбеђује од 60 до 90 ЕСПБ.
3. **Национални сертификат** (са додатком сертификата) јесте документ који се издаје особи која је завршила кратки програм високог образовања. Национални сертификат треба да садржи све податке о студенту и кратком програму који је завршио, са описом конкретних знања и вештина које је стекао и описа посла за који је оспособљен. Национални сертификат би требало да буде званична јавна искрава коју издаје високошколса установа и његов изглед и садржај треба да буде регулисан *Правилником о садржају и изгледу јавних исправа које издаје високошколска.*

# ПРЕДЛОГ ЗА ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА УВОЂЕЊЕ ПРОДУЖЕНОГ СТУДИРАЊА И КРАТКИХ ПРОГРАМА У ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ СРБИЈЕ (активност 2.6)

## Правни оквир за увођење продуженог студирања

Овај документ, припремљен у оквиру активности пројекта PT&SCHE, даје разрађен предлог Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за промене важећих законских прописа у области високог образовања, а у складу са документом Стратегију развоја образовања у Србији до 2020. године (*"Службеном гласнику РС", бр. 107/2012 од 9.11.2012. године.)* и пратећим Акционим планом, у делу који се односи на увођење продуженог студирања у високо образовање Републике Србије.

Правни оквир за увођење продуженог студирања у систем високог образовања Републике Србије се обезбеђује изменама докумената:

* Закона о високом образовању,
* Стандарда акредитације

Као допуна овом документу приложен је и предлог за измене аката високошколских установа, а у скаду са увођењем продуженог студирања.

### Закон о високом образовању

Закон треба да пружи основни правни основ за продужено студирање, остављајући детаље подзаконским актима, као што су стандарди акредитације и опште акте високошколских установа. Закон треба растеретити детаља које треба да се регулише општим актим ВШУ, али треба да буде и довољно конкретан како би обезбедио да све ВШУ спроводе на исти начин постављен концепт продуженог студирања у Србији. Имајући ово у виду, овде је дат предлог измена важећег Закона о високом образовању које омогућавају примену концепта продуженог студирања за све студенте који због радног односа, болести, породичних обавеза, недостатка финансијских средстава и др. нису у могућности да редовно студирају који је изложен у овом документу.

Извори финансирања

Члан 57.

Додати на крају члана следећи став:

”Продужене студије се финансирају искључиво из средстава школарине”

Организација студија

Члан 81.

После става 1. додају се следећа два става:

”Са становишта *режима студирања*, могуће је:

1. **Редовно студирање:** сваке школске године, студент се опредељује за предмете у укупном обиму од 60 ЕСПБ, што подразумева 40-часовну радну недељу (од тога најмање 50% у виду активне наставе).
2. **Продужено студирање:**  сваке школске године, студент се опредељује за предмете у укупном обиму мањем од 60 ЕСПБ, а не мањем од 30 ЕСПБ, што подразумева 15-20 часовну радну недељу одвојену за студирање.
3. **Убрзано студирање**: после успешно завршене прве године студирања, студент се може определити да у наредној школско години одабере предмете у укупном обиму већем од 60 ЕСПБ, али не већем од 90 ЕСПБ, под условима које додатно уређује самостална високошколска установа.

Са становишта *начина организације наставног процеса* студирање се остварује применом једног од три начина и то:

* 1. **Класична настава** (енгл. face-to-face, tj, F2F):Студент остварује планиран програм наставе у целости у просторијама ВШУ, с тим што обим активне наставе треба да буде исти као и код класичне наставе у режиму редовног студирању.
  2. **Онлајн настава:** Студент користи систем за електронско учење ВШУ, те има приступ наставним материјалима и могућност интерактивне комуникације са наставником и тутором одређеним за сваки предмет, као и са другим студентима.
  3. **Комбинована настава (енгл., blended-learning):** Део наставе је у виду онлајн студирања, а други део је у облику класичне наставе у просторијама ВШУ. ”

XI. СТУДЕНТИ

Упис

Члан 82.

Испред последњег става, убацује се следећи ставови:

”На редовне студије се може уписати само лице који није запослено и који може да студијама посвети најмање 40 сати студирања недељно.

На продужене студије може се уписати лице које не може да испуни услов за редовно студирање из претходног става.

У току студија, студент може да мења режим студирања (редовни или продужени) као и начин студирања (класична настава, онлајн настава, комбинована настава) истог студијског програма.”

Конкурс

Члан 83.

У став 2 члана додаје се:

”Конкурс садржи: број студената који се уписују у прву годину одређених студијских програма у режиму редовног студирања и број студената за режим продуженог студирања, ....”

Број студената

Члан 84.

Ставу 2, додаје се :

”... и може бити изражен кроз број студената на режиму редовног студирања и продуженог студирања. ”

Правила студија

Члан 87.

### Став 3 и 4 се мењају и додаје став 5:

”Студент који студира у режиму редовног студирања, који се финансира из буџета, опредељује се за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 60 ЕСПБ, осим ако му до краја студијског програма није остало мање од 60 ЕСПБ.

Студент који студира у режиму редовног студирања, који се сам финансира, опредељује се за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ, осим ако му до краја студијског програма није остало мање од 37 ЕСПБ.

Студент који студира у режиму продуженог студирања се сам финансира и опредељује се за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 30 ЕСПБ, осим ако му до краја студијског програма није остало мање од 30 ЕСПБ.”

Престанак статуса студента

Члан 94.

Текст у тачки 4) се мења следећим текстом:

**”**4)када студент на режиму редовног студирања не заврши студијски програм до истека рока који се одређује бројем школских година потребних за реализацију студијског програма, односно када студент на режиму продужених студија не заврши студијски програм до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма;”

### Акредитација и измена стандарда акредитације

У суштини, студијски програм је јединствен без обзира на режим студирања, а донекле и на начин организације наставе.

Ипак, уколико се програм изводи само на даљину, наши стандарди акредитације захтевају посебну акредитацију. Сматрамо да треба поново размотрити стандарде који се односе на опрему, простор и кадар за студијске програме који се изводе на даљину. Треба реалније размотрити оптерећење наставника и сарадника који реализују наставу на даљину, посебно интерактивну онлине наставу. У циљу веће примене онлајн и комбиноване наставе, два облика која најшеће највише одговарају студентима продужених студија, стандарде акредитације студирања на даљину треба делимично променити, како би били применљивији. На пример, садашње повећање оптерећења наставника за 50% ако се предаје онлајн, не одговара реалном оптерећењу наставника те наставе, те се предлаже да се ово оптерећење смањи на ниво од 10 до 15% у односу на оптерећење на класичној настави. Такође, и садашњи стандарди акредитације успостављају везу броја онлајн студената и броја сарадника који са њима обављају консултације (80 на једног сарадника), па је било какво додатно и паушало ограничење непотребно и штетно.

У процесу акредитације, одреди се број студената који може бити уписан у прву годину студијског програма. ВШУ може, али и не мора, да укупан број студената који уписује на један студијски програм подели на редовне студенте и студенте који студирају продужено.

### Препоруке високошколским установама за нормативно регулисање продуженог студирања у својим општим актима

Ово поглавље даје препорукe високошколској установи (ВШУ) која жели да нуди продужено студирање, како да промени свој статут и да у њему предвиди шта треба да би могла да нуди продужено студирање предвиђено новим Законом о високом образовању. Наравно, ово су само препоруке, а ВШУ може да то реши на свој посебан начин.

У делу Статута у коме се утврђују врсте и нивои студија, препоручује се додавање следећег става:

”У складу са чланом 81 Закона о високом образовању, Универзитет/ Факултет/ Школа организује студије које омогућавају редовно студирање, продужено и убрзано студирање, а са становишта начина студирање, омогућава класично студирање, онлајн студирање и хибридно студирање.”

У делу Статута који се односи на статус студенате, предлаже се убацивање следећег става:

”Зависно од режима студирања, статус студента може бити: студент редовних студија, студент продужених студија и студент убрзаних студија. а у зависности од начина студирања, стаутс студената може бити: студент класичне наставе, студент онлајн наставе и студент хибридне наставе.

У току студија, студент може да мења свој статус, те се статус студената не уписује у диплому и у додатак дипломе.”

У делу Статута који се односи на упис студената, предлаже се убацивање следећег става:

”На редовне студије се може уписати само лице који није запослено и који може да студијама посвети најмање 40 сати студирања недељно.

На продужене студије се могу уписати студенти са завршеном средњом школом који не могу да упишу редовно студирање, а ближе услове уписа одређује ВШУ својим општим актом.

Студент продуженог студирања може у току студија да мења начин студирања ако су они омогућени од стране ВШУ, а под условима предвиђеним општим актом ВШУ. ”

У делу Статута у коме се помиње број студената, препоручује се убацивање следећег става:

”Број студената сваког студијског програма се исказује у односу број студената се одређен се за сваки режим и начин студирања.

Број студената за упис се исказује у складу са претходним ставом”

У делу Статута у коме се дефинишу правила студирања, препоручује се додавање следећих ставова:

”Студент редовних студија је обавезан да оствари 60 ЕСПБ бодова годишње, а студент продужених најмање 30 ЕСПБ бодова годишње.

Студент редовних студија или продужених студија, може да се определи и за убрзано студирање, које може да им омогући стицање до 50% више ЕСПБ бодова у односу на број ЕСПБ бодова наведеним у претходна два става.

На посебан захтев студента, његово студирање се може продужити још за 50%.

ВШУ нема обавезу да студентима гарантује исти програм студија за цело време трајањањи хових продужених студија, због потребе да се програми иновирају и осавремене (што је у неким дисциплинама нужност). ВШУ има обавезу да студентима обезбеди исти програм наставе који имају и студенти редовних студија, који истовремено студирају (заједно са студентима продужених студија), а који остварују 60 ЕСПБ годишње”

У делу Статута који се односи на школарине, препоручује се убацивање следећих ставова:

”Студент редовних студија који сам финансира своје студије, а који не оствари 60 ЕСПБ годишење, поново плаћа школарину за предмете које није положио и које поново уписује, или за предмете које које уписује уместо њих.

Студент продужених студија плаћа школарину за предмете које је уписао за студирање и полагање у једној школској години, а ако их не положи у току године, онда их поново уписује следеће школске године, или уписује нове предмете ако је дошло до промене програма, и плаћа за њих школарину.”

# ПРЕДЛОГ ЗА ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА УВОЂЕЊЕ КРАТКИХ ПРОГРАМА И КРАТКИХ ПРОГРАМА У ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ СРБИЈЕ

Ови поглавље даје разрађен предлог Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за промене важећих законских прописа у области високог образовања, а у складу са документом Стратегију развоја образовања у Србији до 2020. године ("Службеном гласнику РС", бр. 107/2012 од 9.11.2012. године.) и пратећим Акционим планом, у делу који се односи на увођење кратких програма у високо образовање Републике Србије.

Правни оквир за увођење кратких програма високог образовања у систем високог образовања Републике Србије обезбеђују изменама докумената:

* Закона о високом образовању
* Правилника о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа

Такође, потребно је предложити да министар донесе нови подзаконски акт *Правилник о организацији студија кратког програма високог образовања у Републици Србији.*

## Закон о високом образовању

Садашњи Закон о високом образовању не регулише кратке програме високог образовања. У припреми је нови Закон о високом образовању, и овде ће се дати предлог чланова за нови Закон о високом образовању који би требало да законски регулишу кратке програме у складу са изложеним концептом. Црвеном бојом означен је нови текст који се предлаже да уђе у нови Закон о високом образовању.

Ради олакшане примене, у случајевима могуће допуне појединиих чланова, биће наведени чланови досадашњег Закона о високом образовању.

III. СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Студијски програм

После члана 24. Треба убацити нови члан:

”Кратки програм високог образовања

Члан 24а

**Кратки програм високог образовања** је посебан тип студија који чини циљно осмишљен скуп курсева и практичне обуке који, обезбеђује стицање ужих и функционално повезаних знања и вештина, ради оспособљавања студента за обављање одређених послова на конкретном радном месту у оквиру неке уже области у одређеној струци.

Кратки програми се организују сеу обиму од 300 до 900 часова активне наставе (30-90 ЕСПБ) и обезбеђују стицање национални сертификата.

Кратки програми високог образовања се не акредитују, јер их могу нудити само акредитоване високошколске установе.

Кратки програм високог образовања се организује у оквиру првог или другог нивоа високог образовања Србије (6. и 7. нивоа EQF)

Сви детаљи о организацији и реализацији студирања кратких програма прописују се подзаконском акту који доноси министар најкасније 6 месеци по усвајању Закона.”

## Подзаконски акт ”Правилник о кратким програмима”

У овом поглављу се дају препоруке за израду продазаконског акта које доноси министар у складу са последљим ставом члана 24а. предлога за иѕмену Закона о виоком образовању.

Предлог политика увођења кратких програма дата у поглављу 3. Овог документа је основ ѕа израду подзаконског акта. Подзаконски актт треба да, полазећи од основних одредби Закона о високом обраѕовању у вези кратктких програма, пропише начин примене кратких програма које би морале да примењују све ВШУ у Србији и остале институције високог образовања

Концепт кратких програма у оквиру високог образовања Србије би требало да се заснива на следећим основним опредељењима:

1. Кратки програми могу трајати од 3 до 18 месеци, односно да имају обим активне наставе од 300 до 900 часова, и да обезбеђују 30 до 90 ЕСПБ.
2. Само акредитоване високошколске установе које реализују акредитоване програме у сличним областима, могу да припремају и организују кратке програме у високом образовању који трају више од 600 часова.
3. Виоскошколска установа може реализовати кратки програм примењујући један од следећа три начина:
   1. **Класично настава (енгл., face-to-face, F2F):** Студент остварује планиран програм наставе у целости у просторијама ВШУ (у вечерним часовима радним данима, и током дана у данима викенда).
   2. **Настава на даљину (енгл., online learning):** Студент користи систем за електронско учење ВШУ, приступ наставним материјалима и за интерактивну комуникацију са тутором одређеним за сваки курс програма, као и са другим студентима.
   3. **Комбинована настава (енгл., blended learning):** Део наставе је у виду онлајн студирања, а други део наставе је у облику класичног студирања у просторијама ВШУ.Настава у просторијама ВШУ се обично реализује у делу у коме се очекује висок степен интерактивности студента са тутором и осталим студентима и када је неопходно коришћење посебне опреме које студент не може да поседује код куће.
4. Настава се реализује преко скупа курсева и стручне праксе. Како кратки програми имају специфични циљ, те се очекује и примена и специфичнијих облика и педагошких приступа одвијања наставе, са већим нагласком на практичну примену стеченог знња, настава на кратким програмима се одвија независно од наставне на академским или струковним студијама. То значи, не сме да буде заједничке наставе ни на сродним предметима и курсевима за студенте кратких програма и студента академских и струковних програма.
5. Студент кратких програма система високог образовања Србије може да буде лице са завршеном средњом школом, студент студијских програма ОАС, ОСС, МАС и МСС, као лица са завршеним студијама ОАС, ОСС, МАС и МСС. Начин уписа и број студената које неки кратки програм уписује, регулише се *Правилником о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма*
6. Ангажовано наставно особље у реализацији кратког програма мора да буде квалификовано за успешну реализацију кратког програма, тј. програма курсева који га чине. Поред запослених наставника и сарадника високошколске установе, високошколска установа може уговором о ангажовању или уговором о допунском раду да ангажује предаваче, сараднике и туторе (онлајн студија) који имају неопходне копмпетенције (знања и вештине) и референце из области струке за коју се ангажују. У случају ангажовања универзитетских наставника, као и сарадника, у наставу у оквиру кратких програма, то ангажовање се не узима у обзир као оптерећење наставника које ограничава Закон о високом образовању и стандарди акредитације.
7. Сваки кратак програм мора да садржи:
   1. Циљ и исходе програма
   2. Опис посла за који се припремају студенти кратког програма и неопходне компетенције које морају да поседују ради реализације тог програма.
   3. Број ЕСПБ који обезбеђује кратки програм студенту који га заврши.
   4. Уговор са бар једним послодавцем који је спреман да запосли студенте који заврше кратки програм, с тим, што он има право избора кандидата које запошљава.
   5. Списак наставног особља кратког програма
   6. Курикулум са списком предмета који чини један кратки програм.
   7. За сваки предемт мора бити дефинисан његов циљ и исходи учења, програмски садржај, начин извођења наставе, начин провере стеченог знања и полагања завршког испита, наставну литературу и број ЕСПБ који обезбеђује студенту који положи завршни испитпредмета.
   8. Обавезе студента
   9. Величину наставне групе
   10. Термински план реализације наставе на курсевима програма
   11. Процедуре за управљање квалитетом кратког програма
   12. Школарину, тј. цену коју студент мора да уплати за право уписа и реализацију наставе кратког програма, а коју уплаћује приликом уписа.
8. **Национални сертификат:** Студент који је положио све испите или пошао верификацију стеченог знања и вештина, тј. успешно испунио исходе учења предвиђене курикулумом кратког програма, добија национални сертификат о завршеном кратком програму. Ова јавна исправа представља потврду да је студнет обучен да обавља конкретан посао и да је оспособљен за рад на конкретном радном месту. У додатку сертификата, наводи се
   1. описпосла за који је носилац сертификата оспособљен,
   2. знања и вештине, као и исходе учења које је стекао студент, а која су релевантне за посао за који се издаје сертификат
   3. списак предмета, са припадајућим ЕСПБ и добијеном оценом које је студент положио.
9. **Стручна пракса:** Кратки програм треба да укључи и стручну праксу у некоj фирми на послу за коjи се студент-полазник кратког програма образуjе. Стручна пракса треба да траjе од 10% до 30% од времена траjања кратког програма, или од ЕСПБ кратког програма и она може да обезбеди одређени број ЕСПБ.
10. Студент може да изабере да прати наставу и полаже само један или више курсева које један кратки програм садржи. У том случају, високошколска установа му издаје потврду о положеним испитима (потврда о пређеном делу програма; препис оцена), у коме наводи стечене исходе курса и његов програмски садржај, као и оцену коју је студент добио. У случају да високошкослка установа нуди могућност уписа само на поједине курсеве, она мора за сваки предмет да одреди цену.
11. Финансирање кратких програма се реализује из школарина програма, које плаћају студенти или послодавци. У специфичним случајевима када држава жели да подстакне студије на кратким програмима који образују студенте за изузетно тражене послове, школарину, или њен део, за такве студенте може да уплаћује и надлежни државни орган или задужена органиѕација. У том случају, тај орган или организација је дужан/a да објави конкурс за расподелу броја места по програмима за које жели да да финансијку подршку. Право на конкурисање за одобрење оваквих места има свака акредитована високошколска установа која има усвојене кратке програме за послове за које надлежни државни орган одобрава финансијску подршку.

## Подзаконски акт: Одлука о садржају сертификата и додатка сертификата

Подзаконски акт који се односи на кратке програме је одлука о садржају Сертификата и додатка сертификата који потписује министар. Овде се даје предлог одлуке. Наравно, Министарство припрема коначну одлуку, и овај предлог има ѕа циљ само да помогне у припреми тог акта:

”У складу са чланом 99, Закона о високом образовању, у својству министра просвете, накуе и технолошког развија, доносим

ОДЛУКУ У САДРЖАЈУ СЕРТФИКАТА И ДОДАТКА СЕРИФИКАТА

о стеченој квалификацији на основу завршеног кратког програма високог образовања

I СЕРТИФИКАТ

Члан 1.

Заглавље сертификата садржи следећи текст:

* + 1. 1. ред, средина: Репубилка Србија
    2. 2. ред, средина: Грб Србије
    3. 3. ред, средина: Назив самосталне високошколске установе
    4. 4. ред, средина: Назив високошколске установе (факултета, школе) или организационе јединице универзитета (нпр. Центар за континуално образовање) која је организатор кратког програма:
    5. Текст
  1. 5. ред, средина: ”Серификат”
  2. 6. ред, средина: ”о стеченој квалификацији за обављање посла”
  3. 7. ред, средина:”на основу завршеног кратког програма високог образовања”

Члан 2.

Средишњи текст сертификата садржи:

1. 1. ред, средина: Име, средње слово и презиме студента, ЈМБГ,
2. 2. ред, средина: ”је уписао кратки програм високог образовања ....<назив>, <датум уписа
3. 3. ред, средина: ”који је завршио <датум завршетка> ...и тиме стекао ....... ЕСПБ бодова и квалификацију за обављање посла:”
4. 4. ред, средина: ...<назив посла> ...
5. 5. ред, лево равњае: ”У додатку сертификата дат је опис посла за који је студент стекао квлификацију, списак стечених копметенција и исхода учења, списак курсева кратког програма, заједно са одговарајућим стеченим ЕСПБ бодовима, и са укупном просечном оценом на кратком програму.

Члан 3.

Завршни текст сертификата садржи:

1. 1 ред, лево: ”Датум уручења сертификата: <датум уручења>”
2. 1. ред, десно: Регистарски број сертификата
3. 2. ред, лево: ” Декан факултета или Руководилац Центра за континуално образовање или друге организационе јединице”
4. 2. ред, десно: ”Ректор”
5. 3. ред лево: место за потпис декана или руководиоца центра
6. 3. ред, десно: место за потпис ректора
7. 4. ред, лево: Име и презиме декана/руководиоца
8. 4. ред, десно; Име и презиме ректора
9. 5. ред, средина: место за печат универзитета

Члан 4.

Размак између редова, тип и величину фонта за слова одређује графички дизајнер.

Сертификат креира и израђује високошколска установа у формату А4, а у складу са овом одлуком.

II ДОДАТАК СЕРТИФИКАТА

Члан 5.

Уводни текст садржи:

1. ред, средина: ”ДОДАТАК СЕРТИФИКАТА”
2. ред: средеина: ”Регистарски број сертификата: ......”
3. ред, лево: Назив самосталне високошкослке установе (унверзитета)
4. ред, лево: Назив високошкослке установе (факултета, школе) или организационе јединице које организује кратке програме
5. ред, лево: Име, средње слово и презиме студента, ЈМБГ
6. ред, лево : Назив кратког програма: <Назив кратког програма
7. ред, средина: ”ОПИС ПОСЛА”
8. ред, лево: Текст описа посла
9. ред, лево: Текст описа посла
10. ред, лево: Текст описа посла
11. ред, средина: ”СТЕЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ”
12. ред, лево: Текст описа стечених компетенција
13. ред, лево: Текст описа стечених компетенција
14. ред,лево: Текст описа стечених компетенција
15. ред, лево: Текст описа стечених компетенција
16. ред, средина: ”СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЧИЈЕ ДЕЛОВЕ САДРЖИ КРАТКИ ПРОГРАМ”
17. ред, лево: Први програм ОАС, ОСС, МАС, или МСС, % учешћа
18. ред, лево: Други програм ОАС, ОСС, МАС, или МСС, % учешћа
19. ред, лево: Трећи програм ОАС, ОСС, МАС, или МСС, % ушећа
20. ред, лево: Додатни програмски садржаји: % учешћа
21. ред, лево: Датум уписа програма: <Датум>, Датум завршетка програма: <Датум>
22. ред, лево: Укупна просечна оцена: ........

Члан 6

На 2. страни додатка сертификата се налази информација о свим курсевима студијског програма која садржи следеће:

1. ред, средина: КУРСЕВИ КРАТКОГ ПРОГРАМА
2. ред, лево: 1. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
3. ред, лево: 2. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
4. ред, лево: 3. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
5. ред, лево: 4. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
6. ред, лево: 5. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
7. ред, лево: 6. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
8. ред, лево: 7. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
9. ред, лево: 8. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
10. ред, лево: 9. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
11. ред, лево: 10. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
12. ред, лево: 11. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
13. ред, лево: 12. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
14. ред, лево: 13. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
15. ред, лево: 14. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
16. ред, лево: 15. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
17. ред, лево: 16. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
18. ред, лево: 17. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
19. ред, лево: 18. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
20. ред, лево: 19. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......
21. ред, лево: 20. курс: <назив курса>, број ЕСПБ:.........., оцена:......

Укупан број курсева зависи од циља, исхода учења, обима програмског садржаја и организације програма, те се приказује онај број курсева колико их кратки прорам садржи.

Члан 7.

Други део текста на 2. страни додатка сертификата чини следећи текст:

1. ред, средина: ПОСЛОДАВЦИ КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ОВАЈ ПРОГРАМ
2. ред, лево: Списак послодаваца у формату <назив фирме, место>
3. ред, лево: Списак послодаваца у формату <назив фирме, место>
4. ред, лево: Списак послодаваца у формату <назив фирме, место>

Установа уписује онолико редова, колико јој је потребно да упише послодавце који подржавају студијски програм, тј. послодавце са којима има уговор о спремности да запошљавају студенте који заврши кратки програм.

Члан 8.

Трећи, завршни део текста на 2. страни чини следећи текст:

1. ред, лево: ” Декан факултета или Руководилац Центра за континуално образовање или друге организационе јединице”

1. ред, десно: ”Ректор”

2. ред лево: место за потпис декана или руководиоца центра

2. ред, десно: место за потпис ректора

3. ред, лево: Име и презиме декана/руководиоца

3. ред, десно; Име и презиме ректора

4. ред, средина: место за печат универзитета

Члан 9.

Размак између редова, тип и величину фонта за слова одређује графички дизајнер.

Додатак сертификата креира и израђује високошколска установа у формату А4, а у складу са овом одлуком.

Члан 10.

Сертификат и додатак сертификата се издаје на српском, а и страом језику, у складу са чланом 99 Закона о високом образовању.

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА”

## Кратки програми и акредитација

У овом поглављу се налазе препоруке које треба имати у виду приликом промене аката који регулишу процес акредитације високошколских установа и стандарде за њихову акредитацију.

1. Кратки програми високог образовања се не акредитују, јер их могу нудити само акредитоване високошколске установе. Међутим, приликом акредитације, високошколска установа мора да поседује *Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма* које организује. Комисија за акредитацију врши надзор поштовања овог правилника, и уколико се високошколска установа не придржава свог правилника, Комисија за акредитацију може издати упозореање, а ако високошколска установа настави да не спроводи свој Правилник, може да изда решење о привременој забрани рада кратког програма.
2. *Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма* високошколслке установе мора да буде у складу са Законом о високом образовању Србије и са структуром курикулума кратких програма који се дефинишњ у Правилнику о кратким програмима које усвоја Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
3. Кратки програм који садржи више од 600 часова (и обезбеђује више од 60 ЕСПБ) може да нуди само ВШУ која има акредитовани студијски програм у сродној или истој ужој области у којој је и кратки програм, а ВШУ мора да га пријави Комисији за акредитацију и проверу квалитета. Комисија за акредитацију води регистар ових кратких програма.
4. Комисија за акредитацију врши надзор поштовања *Правилника о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма* високошколслке установе, и уколико се високошколска установа не придржава свог правилника, Комисија за акредитацију може издати упозорење, а ако високошколска установа настави да не спроводи свој Правилник, Комисија може да изда решење о привременој забрани рада кратког програма. *Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма* високошколске установе мора да буде у складу са Законом о високом образовању Србије и са концептом кратких програма које, као документ, усвоји Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

## Препоруке високошколским установа за статутарно регулисање кратких програма

У овом поглављу се даје препорука високошколској установи (ВШУ) која жели да нуди кратке програме, како да промени свој статут и да у њему предвиди шта треба да би могла да нуди кратке програме предвиђене новим Законом о високом образовању. Наравно, ово су само препоруке, а ВШУ може да то реши на свој посебан начин.

### Примена кратких програма

Високошколска установа може користити кратке програме:

1. као алтернативу својим програмима основних студија за бруцоше који из разних разлога не могу да упишу основне студије, а желе што пре да стекну квалификацију за посао који се тражи на тржишту;
2. у случају неуспешних студената основних студија, да им понуди као начин да заврше успешно своје образовање, и уместо да се квалификују за одређену струку, да стекну квалификцацију бар за обављање једног посла који се тражи;
3. за један вид преквалификације лица која имају диплому основних студија, али са њом не могу да дођу до посла, тј. запослења. Кратак програм а њих може бити решење проблема;
4. као вид допуне мастерских студија, које су најчешће код нас једнодисциплинарне и које не могу да садрже и предмете који се нормално предају на основним студијама, али у случају мастер студија, могу да представљају корисну допуну. Ако се студентима мастерских студија, ѕа време студирања, или после завршетка мастерских студија, понуди кратак програм (сигурно са мање од 60 ЕСПБ, најчешће са 30 ЕСПБ), он може да стекне :
   1. додатна знања из других дисциплина, и то на нивоу основних студија, а која су му потребна за обављање свог посла (као на пример, знања из педагогије носиоцима мастер диплома који су запослени у образовним установама, или менаџерска и маркетишка знања неопходна инжењерима или уметницима, који стартују своје фирме и желе да се баве предузетништвом), или
   2. продубљавање теоријских или стручних знања, која нису планирана у програму мастерских студија, било зато што се ређе траже, било зато што су резултат јављања нових технологија и научних открића, што мастрских програми, због обавезе периодичне акредитације још нису обухватили,

Ове и друге случајеве примене кратких програма високошколска установа може да идентификује, и да онда предвиди одговарајуће промене у свом Статуту.

Високошколска установа примену кратких програма може превиди и минималним променама у свом Статуту, позивајуће се само на поједине чланове Закона о високом образовању који регулишу организацију и примену кратких програна.

Препоручљиво је да се Статутом или посебним општим актом предвиди детаљнији начин извођења кратких програма. Искуство је показало, на пример, да су успешнији они кратки програми, чији се курсеви секвенцијало изводе, тј. један по један, него параленим извођењем (као у случају студијских програма основних и мастер студија). Посебно је важно да наставно особље прође посебне курсеве обуке за рад са студентима кратких програма, јер у њима морају да се појачано баве практичним примерима примене стеченог знања.

Кратки програми високог образовања Србије се не акредитују, јер их могу нудити само акредитоване високошколске установе. Међутим, приликом акредитације, високошколска установа мора да поседује *Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма* или неки сличан општи акт.

Високошколска установа, у складу са овде датим препорукама за промену свог статута, треба да припреми још два опшра акта:

* *Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма*
* *Правилник о правилима студија на кратким програмима*

Њихов садржај је одређен статутом, у члановима Х7 и Х8 који су наведени у овом документу, у виду препоруке. Сам текст ових правилника се оставља високошколским установама да га припреме, имајући у виду њихов садржај који је овде дефинисан.

### Промене у статуту високошколске установа

У складу са чланом 24а Закона о високом образовању, високошколска установа која организује кратке програме треба да у члану у коме се дефинише делатност универзитета (овде га оѕначавамоа са Х1) и у коме дефинишу образовно-научна, односно образовно-уметничка поља, као и уже области у оквиру ових поља у оквиру који организују академске и струковне студијске програме првог, другог и трећег нивоа, треба убацити следећи став:

”Универзитет/ Факултет/Висока струковна школа остварује и кратке програме високог образовања у складу са чланом 24а Закона о високом образовању и то у оквиру следећих ужих области и студијских програма:

Поље: <назив поља

Област: <назив области

Студијски програм: <назив програма>”

Високошколска установа наводи све студијске програма, а у оквиру и њихови ужи области и поља у оквиру који организује кратке програме.

У члану Х2 Статута у *коме дефинише врсте организација* у свом саставу и организационе јединице у оквиру високошколске јединице, треба предвидети организациону јединицу која се бави организацијом и радом кратких програма, као на пример Центар за континуирано образовање (назив одређује високошколска установа).

У делу Статута *у коме ближе уређује рад појединих организационих јединица* треба додати следећи члан, чији могућни текст може бити сличан овом:

”Центар за кратке програме

Члан Х3

Центар за кратке је основна организациона јединица Универзитета која пружа образовне услуге рeaлизoвaњем кратких прoгрaма високог oбрaзoвaњa у складу са чланом 24а Закона о високом образовању.

Радом центра из става 1 руководи управник, којег именује декан/ректор.

Начин рада центра из става 1, као и правила студирања, припреме, усвајања, организације и извршења наставе у оквиру кратких програма из члана Х Статута ближе се уређују општим актом који доноси Сенат.”

У члану Х4 који одређује *врсте и нивое студија*, треба додати следећи став:

”Високошколска установа/ универзитет / факултет / школа организује и кратке програме, који садрже делове постојећих студијских програма првог и/или другог нивоа студија у циљу образовања студената за одређени посао у оквиру” једне уже научне, стручне или уметничке области, а у складу са чланом 24а Закона о високом образовању.”

У члану Х5 *који одређује трајање студија* треба додати следећи став:

”Кратки програми, зависно од свог циља и обима програмског садржаја, могу трајати од 3 до 18 месеци, и да обезбеђују од 30 до 90 ЕСПБ бодова. ”

У делу Статута *у коме се описује студијски програм*, препоручује се уметање следећих чланова:

”Кратки програм високог образовања

Члан Х6

Кратки програм високог образовања чини циљно формиран скуп курсева ради обезбеђивања компетенција потребних за одређено радно место, тј. посао за којим постоји тражња на тржишту рада, а чијим савлађивањем студент стиче сертификат који га квалификује за један одређени посао у оквиру једне уже научне, стручне или уметничке области или дисциплне (једнодисциплинарни кратки програм) или у оквиру две или више ужих научних, стручних и/или уметничких области или дисциплина (мултидисциплинарни кратки програм).

У складу са својим циљем, кратки програм обухвата део једног или делове више академских или струковних студијских програма, првог и/или другог нивоа.

Кратки програм се не може изводити уколико нема подршку најмање једног послодавца са којим универзитет/ факултет / школа има уговор о запошљавању студената који успешно заврше кратки програм и који задовоље критериуме избора кандидата за запослење послодавца.

Садржај кратког програма је утврђен чланом 28а Закона о високо, образовању, а детаљнији опис његове структуре и садржаја, правила студија, организације студија, припреме, поступка прихватања и извршења кратког програма, утврђује се

1. *Правилник о правилима студија на кратким програмима*
2. *Правилник о оргнанизацији, припреми, усвајању и извршењу кратких програма*.

Члан Х7

*Правилник о организацији, припреми, усвајању и извршењу кратких програма*, поред дефинисања садржаја кратког програма одређеног чланом 28а Закона о високом образовању, утврђује да сваки кратки програм мора да садржи и следеће информације:

1. Детаљан опис посла за који кратки програм образује студента
2. Потпуни списак и опис непходних компетенција за обављање посла
3. Списак исхода учења које кратка програм обезбеђује, који мора д абуде у уској вези са потребним компетенцијама и описаом посла за који се студенти образују,
4. Циљ, исходи учења и програмски садржај сваког курса кратког програма.
5. Термински план извршења наставе кратког програма, у зависности од начина извођења наставе (класично, онлајн или хибридно), који укљућује и могућност више циклуса уписа у току једне школске године.
6. Списак ангажованих наставника и сарадника за припрему и извршење кратког програма.
7. Дефинисање процеса припреме и одлучивања приликом усвајања предлога за формирање кратког програма, који мора да укључи и представнике послодаваца који запошљавају лица за пословепослова за које кратак програм образује студенте.
8. Број студената који се може уписати у једном циклусу (са једном или више наставних група), а у односу и на начин извошења наставе
9. Број студената по групи и број наставних група
10. План реализације практичног дела наставе у оквиру сваког курса,
11. Потребан простор и наставна средства неопходна за извршење наставе
12. Начин контроле квалитета припремљених наставних материјала
13. Начин надзора извршења наставе на курсевима кратког програма и оцењивање квалитета наставе.

Члан Х8

*Правилник о правилима студија на кратким програмима* уређује следеће:

1. Начин уписа студената и рангирања кандидата уколико је број заинтересованих за упис је већи од капацитета уписа студената за студирање у кратком програма у једном циклусу.
2. Права и обавезе студената
3. Правила студија, тј. услови уписа студената на наредни курс кратког програма, начин праћења свалађивања наставног градива од стране студената, и начин оцењивања студената у току наставе и на завршном испиту. организација испита и дефинисање испитних рокова.
4. Мировање права и обавеза студената
5. Дисциплинска одговорност студената

Члан Х9

Правилнике из члана Х7 и Х8 припрема радна група формирана одлуком декана факултета у оквиру којег су студијски програми чије делове програма користи кратки програм а усваја стручни Сенат универзитета на предлог стручног органа факултета. ”

### Препорука за израду ”Правилника о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма”

Поред одредби статута који се односе на кратке програме а које ”Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле кратких програма ” (у даљем тексту: Правилник ВШУ), он треба да регулише и следећа питања за које се овде нуде препоручена решења:

1. **Усвајање кратког програма**: Правилник, поред осталог, мора да у процес анализе и прихватања програма обухвати представнике послодаваца који су заинтересовани за запошљавање студената који заврше кратки програм. Кратки програм, и који има подршку тела који чине представници послодаваца (нпр., Свате послодаваца=, усваја стручни орган високошколске установе за период од три године. Стручни орган то трајање може продужити, по истеку периода од три године, за следећи период од три године, уколико је интерна оцена реализације кратког програма позитивна, и уколико постоји тражња на тржишту рада за посао за који се студенти образује кратким програмом. Нема ограничења броја продужења трајање једног програма, под наведеним условима.
2. **Подршка послодаваца:** Како је кратки програм првенствено намењен за оспособљавање студената за задовољење потреба послодаваца за профиле кадрова за које постоји тражња на тржишту рада. ВШУ не би требало да нуди кратки програм за који нема писмену подршку бар једног послодавца.
3. **Стручна пракса:** Правилник треба дадафинише начин одвијања стручне праксе у зависности договореног начина реализације стручне праксе. ВШУ треба да склопи уговор о реалиѕацији стручне праксе студената кратких програма са сваким послодавце који је спреман да обезбеди стручну праксу. Уговор треба да регулише сва питања од значаја за квалитет стручне праксе, њено трајање, њен надзор, менторско вођење студената, извештавња, прихватање извештаја од стране ВШУ.
4. **Курсеви:** Курсеви су мање педагошке целине у оквиру којих студенти стићу јасно дефинисане и потребне исходе учења, и који, у складу са њима, имају детаљно дефинисан програм који одређује знања и вежтине које студент треба да стекне. Собзиром на циљ кратких програма, курсеви би требало да обезбеђују 20 до 40 часова активне наставе, у оквиру које се врши предавања и вежбе на интегрисан начин. Зато, курсеви су мање целине од предмета.
5. **Реализација наставе:** Због различитог циаља наставе, а и разлика између курсева кратких програма и предмета академских или струковних програма, студенти кратких курсева не траба да прате наставу заједно са студентима академских или струковних студија, већ морају да имају посебно формиране курсеве који најбоље задовољавају захетеве и циљеве кратког програма, са нагласком на примену стеченом знања и то усмереног ка стицању компетенција за одређене послове везане за радно место за које се организује кратки програм.
6. **Признавање ЕСПБ кратких програма при упису програма ОАС и ОСС:** Лице које је завршило неки кратки програм, а жели да упише неки програм ОСС или ОАС, мора да регуларним путем (пријава на конкурс, пријемни испит, вредновање велике матуре) упише прву годину студијског програма. На основу молбе студента, ВШУ може да призна предмете/делове предмета које је студент полагао у оквиру кратког програма, зависно од степена преклапања са предметима уписаног студијског програма. ВШУ мора да донесе посебну одлуку о признавању са образложењем, у којој ће бити наведени предмети/делови предмета положених у оквиру кратког програма и одговарајући број ЕСПБ који ће бити признати на уписаном студијском програму.
7. **Квалитет:** Наставни процес примењен за реализацији кратких програма мора бити усаглашен са општим принципима рада акредитованих високошколских установа.Квалитетан кратки програм је онај који задовољава захтеве послодаваца, тј. који припрема студенте за радно место са компетенцијама које су релевантне и потребне за то радно место, а за које постоји тражња на тржишту рада. Главни индикатор квалитета кратког програма је степен запошљавања студената који га заврше. Зато, препручује се формирање тела, као што су Савети послодаваа, које анализирају или и иницирају одређене кратке програме и њихове исходе учења и програмске садржаје.
8. **Наставно особље:** Ангажовано наставно особље у реализацији кратког програма мора да буде квалификовано за успешну реализацију кратког програма, тј. програма курсева који га чине. Поред запослених наставника и сарадника високошколске установе, високошколска установа може уговором о ангажовању или уговором о допунском раду да ангажује предаваче, сараднике и туторе (онлајн студија) који имају неопходне копмпетенције (знања и вештине) и референце из области струке за коју се ангажују. У случају ангажовања универзитетских наставника, као и сарадника, у наставу у оквиру кратких програма, то ангажовање се не узима у обзир као оптерећење наставника које ограничава Закон о високом образовању и стандарди акредитације.

Препоручује се израда *Правилника о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма* на основу наведениј препорука.

1. У званичним документима термин ”онлајн студирање” треба да замени до сада коришћен термин ”студирање на даљину”, јер он обухвата и дописно студирање (самостално студирање уз коришћење уџбеника на папиру или електронских уџбеника), или рачунарско подржано учење, где студент у изолацији користи наставне материјале у електронском облику, а без икакве комуникације са тутором. То даје је нижи квалитет образовања него што омогућава онлајн студирање, које, поред флексибилног избора електронских мултимедијалних наставних материјала са образовног портала ВШУ, омогућава и интерактивност студената са тутором и са осталим студентима. [↑](#footnote-ref-1)
2. Стандарди акредитације не би требало да ограничавају број студената који студирају применом онлајн начина студирања, у случају да ВШУ обезбеђује прописан број тутора (сарадника ѕ аконсултације са студентима), што је сада случај. [↑](#footnote-ref-2)
3. У овом документу се уместо термина ”предмета”, користи термин ”курс”, јер за овај вид програма најчешће се настава одвија концентрисаном наставом на само једном курсу, пре преласка на други, што није карактеристично на програмима ОАС. На тај начин се јаче изражава специфичност наставе на кратким програмима, у принципу, један курс не би требало да буде копија једног предмета сличног академског или струковног програма. Куресеви би требало да буду краћи, да носе више практичног знања и вештина, и да их је више него број предмета ѕа које с еодвија настава уистом временском периоду [↑](#footnote-ref-3)