**„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, czyli o możliwościach zdobycia zawodu i kwalifikacji zawodowych w systemie szkolnym i pozaszkolnym”**

Drogi rodzicu!

Droga uczennico! Drogi uczniu!

Przed Tobą pierwsze, ważne wybory życiowe. W swoim kilkunastoletnim życiu dokonywałeś/dokonywałaś już niejednokrotnie wyborów. Jedne dotyczyły codziennych spraw i były automatyczne, inne wymagały przemyślenia, refleksji oraz zaangażowania sił i odpowiednich środków.

Każda decyzja wiąże się z określonymi kosztami, wymaga innych przygotowań, działań czy zasobów. Nie można robić wszystkiego na raz, np. być obecnym fizycznie w wielu miejscach. Wybór jednej drogi pociąga za sobą rezygnację z innej. W ekonomii nazywa się to kosztem utraconej szansy. Wybieram jeden produkt kosztem drugiego . Podobnie jest w sytuacji wyboru ścieżki kształcenia, nauka w jednym typie szkoły spowoduje, że niemożliwe będzie uczenie się w drugim typie. Warto pamiętać, że wyborowi konkretnej placówki edukacyjnej powinien towarzyszyć wybór branży lub branż, w których chciałoby się w przyszłości pracować, związanych z nią zawodów, czy wreszcie stanowisk pracy. Niezbędna jest wiedza o zawodach i ich wymaganiach.

Niektóre zawody i kwalifikacje zawodowe można zdobyć na poziomie szkoły branżowej, technikum lub uczelni wyższej, np. elektryk. Istnieje grupa zawodów, które wymagają ukończenia uczelni wyższej i tylko taka droga do nich prowadzi. Warto to mieć na uwadze wybierając określony typ szkoły średniej.

Warto też wiedzieć, że do zdobycia zawodu i kwalifikacji zawodowych prowadzą różne ścieżki, różne drogi. To, jaką drogą zawodową będziemy podążać zależy od wielu czynników, np. naszych zdolności, umiejętności, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i ekonomicznej, sytuacji społeczno- gospodarczej. Istotnym czynnikiem wyboru zawodu jest dostępność szkół i instytucji kształcących w okolicy zamieszkania, sytuacja rodzinna i ekonomiczna, zapotrzebowanie na określone profesje podyktowane warunkami rynku pracy.

**Możliwości zdobycia zawodu i kwalifikacji zawodowych w systemie szkolnym**

Najczęściej wybieraną drogą do zdobycia zawodu i kwalifikacji zawodowych w Polsce jest system szkolny, w którym uczeń kształci się w określonym zawodzie, zdaje egzaminy kwalifikacyjne lub poszerza wiedzę ogólną i przygotowuje się do podjęcia dalszej edukacji na uczelni wyższej.

**Obecnie funkcjonują trzy typy szkół średnich:**

* **Szkoła branżowa I i II stopnia** (3 lata +2 lata)- ukończenie szkoły i zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej daje kwalifikacje zawodowe w konkretnym zawodzie. Po szkole branżowej I stopnia można iść do pracy lub kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie, zdać maturę, która jest przepustką na uczelnie wyższe.
* **Technikum** ( 5 lat dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej), po ukończeniu technikum uzyskuje się wykształcenie średnie, po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji zawodowych uzyskuje się tytuł technika w określonym zawodzie. Po technikum można iść do pracy, a po zdaniu matury można także kontynuować naukę na uczelni wyższej.
* **Liceum Ogólnokształcące** ( 3 lata dla absolwentów gimnazjum, 4 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Ukończenie liceum daje wykształcenie średnie ogólne, a zdana matura jest przepustką do kontynuowania nauki na uczelni wyższej. Można także kształcić się w Szkole Policealnej i zdobyć zawód na poziomie technika. Nie wymagana jest matura.

**Kształcenie i przygotowanie zawodowe w systemie Ochotniczych Hufców Pracy**

Jest to jedna z dróg zdobycia zawodu w ramach polskiego systemu oświaty. Przeznaczone jest dla osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą lub muszą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc go z pracą zarobkową. Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne – oznacza to, że nie pobiera się opłat.

**Kształcenie zawodowe specjalne oraz przysposobienie do pracy** odbywa się w szkołach , w których uczą się dzieci i młodzież z różnego typu niepełnosprawnościami.

**Możliwości zdobycie zawodu w systemie pozaszkolnym**

**Nauka zawodu w rzemiośle**

Nauka zawodu w rzemiośle, częściowo powiązana jest z systemem szkolnym, umożliwia młodocianym nabycie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej koniecznych do wykonywania zawodu jako pracownik oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nauka zawodu u rzemieślnika składa się z dwóch części: **praktycznej,** realizowanej w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego. Dokształcanie teoretyczne może odbywać się w szkole branżowej lub na kursie dokształcającym. Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta jest za pośrednictwem cechu. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca finansuje koszty przeprowadzenia egzaminu czeladniczego w pierwszym wyznaczonym terminie. Uzyskanie tytułu czeladnika zwiększa szanse na znalezienie dobrej i ciekawej pracy, a po upływie trzech lat pracy w zawodzie daje możliwość składania egzaminu na tytuł mistrza (wymagane wykształcenie minimum zawodowe).

**Kwalifikacyjne kursy zawodowe** to forma kształcenia osób dorosłych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu z danej kwalifikacji zawodowej. Po jego zdaniu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną otrzymuje się świadectwo uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie i prawo do jego wykonywania.

**Zakłady Doskonalenia Zawodowego** działające w formie stowarzyszeń, prowadzą działalność edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego, organizują kursy i szkolenia, prowadzą szkoły zawodowe.