# Utbildningsvägar – det finländska utbildningssystemet i korthet

## Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Barn under skolåldern har möjlighet att delta i **småbarnspedagogik** som ordnas av kommunen. Småbarnspedagogiken är en kombination av fostran, undervisning och vård.

Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att barnet deltar i **förskoleundervisning** eller någon annan verksamhet som uppfyller målen för förskoleundervisningen. Förskoleundervisningen är undervisning som stöder barnets förutsättningar för lärande. Barnet deltar i förskoleundervisningen året innan läroplikten börjar.

## Grundläggande utbildning

Läroplikten börjar i regel det år barnet fyller 7 år. Då börjar barnet i **grundskolan**, som omfattar årskurserna 1–9.

Årskurs 1–6 i grundskolan kallas för lågstadium och årskurs 7–9 för högstadium. Efter grundskolan ansöker den unga till ett gymnasium eller en yrkesskola.

Läroplikten upphör när den unga personen fyller 18 år eller före det om hen avlägger en student- eller yrkesexamen.

## Gymnasium

**Gymnasiet** och yrkesutbildning kallas för andra stadiets utbildning. Gymnasieutbildningen är allmänbildande och ger ingen yrkesbehörighet.

Gymnasiet tar i allmänhet tre år och avslutas med den nationella studentexamen. Den som har gått gymnasiet kan ansöka till ett universitet, en yrkeshögskola eller en yrkesinriktad utbildning.

## Yrkesutbildning

En **yrkesinriktad utbildning** förbereder för ett visst yrke, exempelvis bagare-konditor, elmontör eller närvårdare. En ung person som ansöker till en yrkesinriktad utbildning efter grundskolan eller gymnasiet avlägger vanligen en yrkesinriktad grundexamen, som ger de grundläggande färdigheter som behövs inom branschen.

En studerande som har sökt till en yrkesinriktad utbildning kan också avlägga en dubbelexamen. Då avlägger hen gymnasiestudier parallellt med de yrkesinriktade studierna och avlägger studentexamen vid sidan av sin yrkesexamen.

Efter att man avlagt en yrkesinriktad examen kan man ansöka till ett universitet, en yrkeshögskola eller ett gymnasium.

## Yrkeshögskola

**Yrkeshögskolor** och universitet utgör högskolesystemet. Studierna vid en yrkeshögskola är praktiskt inriktade och motsvarar arbetslivets behov.

Den som har avlagt en yrkeshögskoleexamen kan ansöka till en högre yrkeshögskoleexamen. En förutsättning för detta är att hen har hunnit arbeta inom branschen i minst två år efter att hen avlade yrkeshögskoleexamen.

Det tar i allmänhet 3,5–4,5 år att avlägga en yrkeshögskoleexamen. Den som har avlagt en yrkeshögskoleexamen kan också ansöka till ett universitet.

## Universitet

**Universitetsutbildning** fokuserar på vetenskaplig eller konstnärlig forskning. Universitetsstudier består vanligen av en lägre (i allmänhet en kandidatexamen) och en högre högskoleexamen (i allmänhet magisterexamen).

Den som ansöker till studier i magisterskedet måste ha en lägre högskoleexamen. Den kan vara en kandidatexamen eller en yrkeshögskoleexamen.

Den som avlagt en högre högskoleexamen kan fortsätta studera för en doktors- eller licentiatexamen.