**FORMULARZ REKRUTACYJNY**

***Instrukcja wypełniania Formularza***

*Uwaga! Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie: elektronicznie (komputerowo) lub ręcznie –  
najlepiej drukowanymi literami.*

*Wszystkie pola muszą być wypełnione.*

*Odpowiedzi na pytania w Formularzu należy zaznaczyć znakiem* ***X****.*

*Niniejszy formularz jest oceniany zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji.*

|  |  |
| --- | --- |
| **BENEFICJENT** | **Fundacja Imago** |
| **TYTUŁ PROJEKTU** | **ProNGO** |
| **NUMER PROJEKTU** | **FEDS.07.07-IP.02-0024/24** |
| **OKRES REALIZACJI PROJEKTU** | **01.01.2025 – 31.12.2026** |

1. **CZĘŚĆ ARKUSZA REKRUTACYJNEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANE OSOBOWE** | **Imię** |  |
| **Nazwisko** |  |
| **PESEL** |  |
| **Data urodzenia** |  |
| **Kraj** |  |
| **Płeć** |  |
| **Wiek w chwili przystąpienia do projektu** |  |
| **Wykształcenie** | niższe niż podstawowe   podstawowe   gimnazjalne   ponadgimnazjalne   policealne   wyższe  |
| **MIEJSCE ZAMIESZKANIA/**  **DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA**  *Należy podać adres zamieszkania, który umożliwi również dotarcie do uczestnika projektu w przypadku kiedy zostanie on wylosowany do udziału w badaniu ewaluacyjnym* | **Województwo** |  |
| **Powiat** |  |
| **Gmina** |  |
| **Miejscowość** |  |
| **Ulica** |  |
| **Nr budynku** |  |
| **Nr lokalu** |  |
| **Kod pocztowy** |  |
| **Telefon kontaktowy** |  |
| **Adres e-mail** |  |
| **KRYTERIUM GRUPY DOCELOWEJ**  *(przedstawiciele* *Organizacja społeczeństwa obywatelskiego)* | Przedstawiciel instytucji/ podmiotu działający/zatrudniony na terenie województwa dolnośląskiego |  |
| **Osoba zatrudniona** w instytucji/podmiocie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę |  |
| **Osoba współpracująca** z instytucją/podmiotem na podstawie umów cywilno – prawnych |  |
| **Wolontariusz** |  |
| **STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY  W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU** | **Osoba bezrobotna niezarejestrowana** w ewidencji urzędu pracy  - w tym osoba długotrwale bezrobotna. |  |
|  |
| **Osoba bezrobotna zarejestrowana** w ewidencji urzędu pracy  - w tym osoba długotrwale bezrobotna. |  |
|  |
| **Osoba bierna zawodowo** (niepracująca  i niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy)  - w tym osoba ucząca się |  |
|  |
| **Osoba pracująca,** w tym: |  |
|  | □ osoba prowadząca działalność na własny rachunek  □ osoba pracująca w administracji rządowej  □ osoba pracująca w administracji samorządowej (z wyłączeniem szkół i placówek systemu oświaty)  □ osoba pracująca w organizacji pozarządowej  □ osoba pracująca w MMŚP  □ osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  □ osoba pracująca w podmiocie wykonującym działalność leczniczą  □ osoba pracująca w szkole lub placówce systemu oświaty (kadra pedagogiczna)  □ osoba pracująca w szkole lub placówce systemu oświaty (kadra niepedagogiczna)  □ osoba pracująca w szkole lub placówce systemu oświaty (kadra zarządzająca)  □ osoba pracująca na uczelni  □ osoba pracująca w instytucie naukowym  □ osoba pracująca w instytucie badawczym  □ osoba pracująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz  □ osoba pracująca w międzynarodowym instytucie naukowym  □ osoba pracująca dla federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki  □ osoba pracująca na rzecz państwowej osoby prawnej  □ inne | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAŁĄCZNIKI**  *(dot. pracowników, przedstawicieli, członków, wolontariuszy)* | zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia w danym podmiocie |  |
| inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym podmiocie |  |
| zaświadczenie potwierdzające fakt współpracy z danym podmiotem (*um. cywilno-prawne, um. wolontariatu*) |  |
| inny dokument potwierdzający fakt współpracy z danym podmiotem (*um. cywilno-prawne, um. wolontariatu*) |  |
| Zaświadczenie ZUS lub zaświadczenie z PUP (*osoby niepracujące, osoby samozatrudnione, osoby pracujące w innym podmiocie*) |  |

*Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych, oświadczam, że dane podane w cz. I. Formularza rekrutacyjnego są zgodne z prawdą.*

............................................... ....................................................

Miejscowość, data podpis Kandydata/Kandydatki

1. **CZĘŚĆ ARKUSZA REKRUTACYJNEGO**

**KRYTERIA DODATKOWE/ PREFERENCJA GRUPY DOCELOWEJ**

*Proszę zaznaczyć „X” poniższej tabeli, jeśli dotyczy.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. posiadam min. półroczne doświadczenie w pracy w organizacji delegującej *(5 pkt.)* |  |
| 1. posiadam doświadczenie w organizacji usług społ. dla klientów organizacji *(5 pkt.)* |  |
| 1. jestem drugim lub kolejnym kandydatem/-ką reprezentującym/-cą podmiot/instytucję biorącą udział w projekcie *(5 pkt.)* |  |

*Proszę zaznaczyć „X” poniższej tabeli, w skali od 1 do 5 przy założeniu, że 1 oznacza najmniejszą potrzebę rozwojową a 5 najważniejszą.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOTYWACJA w zakresie rozwoju potencjału zawodowego w projekcie** | ***SKALA*** | | | | |
| ***5*** | ***4*** | ***3*** | ***2*** | ***1*** |
| **nabycie nowej wiedzy i umiejętności** |  |  |  |  |  |
| **zdobycie nowych doświadczeń** |  |  |  |  |  |
| **nawiązanie nowych kontaktów zawodowych** |  |  |  |  |  |
| **podniesienie kompetencji** |  |  |  |  |  |
| **podniesienie motywacji do dalszego rozwoju** |  |  |  |  |  |

............................................... ....................................................

Miejscowość, data podpis Kandydata/Kandydatki

**Ponadto oświadczam, świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, że:**

* zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie *„*ProNGO” nr FEDS.07.07-IP.02-0024/24, akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. Regulaminie,
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem w ww. projekcie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
* zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,
* oświadczam, że nie otrzymuje jednocześnie wsparcia o analogicznym celu/ charakterze w innym projekcie dofinansowanym ze środków EFS+.
* zobowiązuję się do przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu i udziału w badaniach ewaluacyjnych.

............................................... ....................................................

Miejscowość, data podpis Kandydata/Kandydatki

**SŁOWNIK POJĘĆ**

*Status uczestnika określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj. w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.*

1. **Organizacja społeczeństwa obywatelskiego –** Organizacja społeczeństwa obywatelskiego stanowi strukturę organizacyjną, której członkowie kierują się interesem ogólnym przy wykorzystaniu procesu demokratycznego. Pełni ona rolę mediacyjną między organami publicznymi a obywatelami.

Art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznaje znaczenie społeczeństwa obywatelskiego dla dobrej administracji Unii Europejskiej (UE). Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej podkreśla potrzebę regularnego przeprowadzania otwartych i przejrzystych dialogów z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, na przykład przy sporządzaniu wniosków dotyczących aktów prawnych UE.

Przykłady takich organizacji obejmują:

* partnerów społecznych (np. związki zawodowe i federacje pracodawców);
* organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia);
* organizacje lokalne (np. stowarzyszenia młodzieżowe lub stowarzyszenia rodzin).

Zgodnie z Listą Wskaźników Kluczowych 2021-2027 EFS+ organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny być definiowane przez kryteria takie jak:  
- istnienie struktury organizacyjnej oraz formalna rejestracja,  
- strukturalna niezależność od władz publicznych (zwłaszcza w wymiarze organów założycielskich, kontroli udziałów czy nadzoru właścicielskiego),  
- niezarobkowy charakter organizacji,  
- suwerenność i samorządność,  
- dobrowolność przynależności.

1. **Osoba zatrudniona/pracownik -** zgodnie z Kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem może być: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (weryfikacja: zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia w danym podmiocie i/lub

inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym podmiocie).

1. **Osoba współpracująca –** jest to osoba zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych: umowa zalecenie lub umowa o dzieło oraz wolontariusze: umowa wolontariaru, (weryfikacja: zaświadczenie potwierdzające fakt współpracy z danym podmiotem i/lub inny dokument potwierdzający fakt współpracy z danym podmiotem; i/lub zaświadczenie ZUS).
2. **Osoby bezrobotne -** osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajową definicją, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów wskazanych wyżej.

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać również jako osoby bezrobotne.

Osoby aktywnie poszukujące zatrudnienia to osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy w PSZ należy wliczać do wskaźnika nawet jeśli nie mogą od razu podjąć zatrudnienia.

Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj. w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.

Informacje dodatkowe:

Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia należy traktować jako bezrobotną.

Definicja opracowana na podstawie: (§18) Statystyki polityki rynku pracy – metodologia 2018, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

1. **Osoba długotrwale bezrobotna** -– definicja pojęcia „długotrwale bezrobotna"

różni się w zależności od wieku:

- młodzież (<25 lat) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),

- dorośli (25 lat lub więcej) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

1. **Osoby bierne zawodowo -** osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie są osobami pracującymi ani bezrobotnymi).

Za osoby bierne zawodowo uznawani są m.in.:

- studenci studiów stacjonarnych, chyba że są już zatrudnieni (również na część etatu) to wówczas powinni być wykazywani jako osoby pracujące

- dzieci i młodzież do 18 r. ż. pobierające naukę, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących

- doktoranci, którzy nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, lub prowadzi działalność gospodarczą należy traktować go jako osobę pracującą.

W przypadku, gdy doktorant jest zarejestrowany jako bezrobotny, należy go wykazywać we wskaźniku dotyczącym osób bezrobotnych.

Definicja opracowana na podstawie: (§20) Statystyki polityki rynku prac – metodologia 2018, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

1. **Osoby pracujące, w tym prowadzących działalność na własny rachunek -** to osoby w wieku od 15 do 89 lat, które: wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne; osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracują (ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie); lub osoby produkujące towary rolne, których główna część przeznaczona jest na sprzedaż lub barter.

Za osoby pracujące uznawane są również:

- osoby prowadzące działalność na własny rachunek, czyli prowadzące działalność gospodarczą lub działalność nierejestrową (definiowana zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, działalności nierejestrowej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódź czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konferencjach, konwencjach lub seminariach).

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

- bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.

- osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym (którego warunki są uregulowane w Kodeksie Pracy), chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo),

- studenci, którzy są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą

- osoby skierowane do odbycia zatrudnienia subsydiowanego.

Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

1. **Poziom wykształcenia:**
2. Wykształcenie PODSTAWOWE – programy w ramach poziomu ISCED 1 (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie podstawowe – ma na celu przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego i społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia średniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją w niewielkim stopniu. Jedynym warunkiem przyjęcia na ten poziom kształcenia jest z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby przystępujące do nauki na tym poziomie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat.
3. Wykształcenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu ISCED 2 (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie gimnazjalne - służy rozwojowi umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym zakresie jest stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe życie, które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia. Programy nauczania na tym poziomie są zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane na określone przedmioty, wprowadzając pojęcia teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1. Uczniowie przystępują do nauki na poziomie gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem życia. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją UNESCO. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać tylko raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED, z wyjątkiem uczestników, którzy nie ukończyli jeszcze poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w przyjętym w kraju zwyczajowo lub prawnie wieku obowiązku szkolnego.

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej i są powyżej wieku, w którym uzyskuje się wykształcenie na poziomie ISCED 1, należy przypisać im poziom ISCED 0. W przypadku osób, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej i są w wieku, poniżej którego uzyskuje się poziom ISCED 1, należy przypisać im poziom ISCED 1. Poziom wykształcenia ISCED 0 przypisuje się również dzieciom które uczestniczą w wychowaniu przedszkolnym.

W przypadku osób uczęszczających do 8-letniej szkoły podstawowej (po reformie

systemu oświaty), które są poniżej wieku, w którym uzyskuje się poziom ISCED 2,

należy przypisać im poziom ISCED 2. W przypadku osób uczęszczających do 8-letniej szkoły podstawowej, które są powyżej tego wieku, należy przypisać im poziom ISCED 0.

1. Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE/PONADPODSTAWOWE - ma na celu

uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

1. Wykształcenie POLICEALNE (poziom ISCED 4): ma na celu umożliwienie uczącym się

zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie niższym od poziomu

studiów wyższych. Programy na poziomie ISCED 4 - poziom policealny – są

opracowane tak, aby zapewnić osobom, które ukończyły naukę na poziomie ISCED 3, zdobycie kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub do podjęcia pracy, jeżeli kwalifikacje nabyte przez nich na poziomie ISCED 3 tego nie umożliwiają. Biorąc pod uwagę kompleksowość treści, programy na poziomie ISCED 4 nie mogą być uznawane za programy kształcenia wyższego, chociaż zdecydowanie odnoszą się do nauczania na poziomie policealnym. Ukończenie programu na poziomie ISCED 3 jest warunkiem przystąpienia do programów na poziomie ISCED 4. Programy nauczania na tym poziomie przygotowują do bezpośredniego wejścia na rynek pracy. Niektóre systemy edukacji oferują na tym poziomie programy ogólne.

1. Wykształceniem WYŻSZE (poziom ISCED 5-8) zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia:

- ISCED 5 – studia krótkiego cyklu – są opracowane tak, aby zapewnić osobom

uczącym się możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzę, umiejętności i kompetencji. Opierają się one zwykle na praktycznej nauce, właściwej dla wykonywania danego

zawodu i przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy. Mogą jednak być też drogą do innych programów kształcenia wyższego. Programy kształcenia akademickiego

poniżej poziomu studiów licencjackich lub równorzędne z nimi są także klasyfikowane jako poziom ISCED 5. Wymogiem przystąpienia do programów kształcenia na poziomie ISCED 5 jest pomyślne ukończenie nauki na poziomie 3 lub 4 ISCED z dostępem do kształcenia wyższego. Programy na poziomie ISCED 5 charakteryzują się większą

złożonością merytoryczną niż programy na poziomach 3 i 4 ISCED, ale trwają krócej i są zwykle w mniejszym stopniu zorientowane na naukę teoretyczną niż programy na

poziomie ISCED 6.

- ISCED 6 – studia licencjackie lub ich odpowiedniki – mają na celu dostarczenie

studentom wiedzy akademickiej na poziomie średnio zaawansowanym lub wiedzy

zawodowej, umiejętności i kompetencji, prowadzących do uzyskania dyplomu

pierwszego stopnia lub jego odpowiednika. Programy na tym poziomie opierają się

zwykle na nauce teoretycznej, ale mogą też obejmować zajęcia praktyczne. Są

inspirowane przez najnowsze badania lub doświadczenie zawodowe. Naukę w ramach tych programów oferują uniwersytety i inne równorzędne z nimi uczelnie wyższe.

Wymogiem przystąpienia do programów na tym poziomie jest zazwyczaj pomyślne ukończenie nauki na poziomie 3 lub 4 ISCED z dostępem do kształcenia wyższego. Przystąpienie do tych programów może zależeć od wyboru przedmiotów lub od stopni uzyskanych z programów na poziomie 3 i/lub 4 ISCED.

- ISCED 7 – studia magisterskie lub ich odpowiedniki – mają na celu dostarczenie

studentom wiedzy akademickiej na poziomie zaawansowanym oraz/lub wiedzy

zawodowej, umiejętności i kompetencji, prowadzących do uzyskania dyplomu drugiego stopnia lub jego odpowiednika. Znaczną część programów na tym poziomie mogą

stanowić prace badawcze, co jednak nie prowadzi jeszcze do przyznania stopnia

doktora.

- ISCED 8 – studia doktoranckie lub ich odpowiedniki – przede wszystkim prowadzą do uzyskania wysokiego stopnia naukowego. Programy na tym poziomie ISCED koncentrują się na zaawansowanych i twórczych pracach badawczych. Dostęp do tych programów zapewniają zwykle tylko instytucje szkolnictwa wyższego, które prowadzą badania naukowe, np. uniwersytety.