**Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүү жаатындагы Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”**

 **токтомунун долбооруна**

**САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| Колдонуудагы редакция | Сунушталуучу редакция |
| **Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 3-февралындагы № 53 “Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларын бекитүү жөнүндө” токтому** |
| 1. **Кыргыз Республикасында жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруунун шарттары жана түзүмү жөнүндө жобо**
 |
| **1.1. Кыргыз Республикасында кесиптик билим берүүнүн кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруунун шарттары жана структурасы жөнүндө жобо (мылдан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндөгү" Мыйзамы тарабынан белгиленип, өзүнүн максаттуу милдеттери менен окугандарды теориялык жана практикалык жактан даярдоону ырааттуулук менен тереңдетүүнү камсыз кылуу менен айырмалануучу кесиптик билим берүү программаларын жөнгө салат.** |  **1.1. Ушул Кыргыз Республикасында жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруунун шарттары жана түзүмү жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамы менен белгиленген кесиптик билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн уюштуруунун жана ишке ашыруунун эрежелерин аныктайт.** |
| **1.2. Кесиптик билим берүү программасы:****- базар экономикасы менен эмгек рыногунун тез өзгөрүлүүчү керектөөлөрүнө жалпы маданий, илимий жана кесиптик жактан даярдоонун чечкиндүүлүгү менен ийкемдүүлүгүн;****- ЮНЕСКО тарабынан кабыл алынган билим берүүнүн Эл аралык стандарттарын кармоону, Болон декларациясынын принциптерин жана Лиссабон конвенциясын, кесиптик билим берүүнүн мазмунун жана кесиптик мектепти өнүктүрүүнүн чет өлкөлүк тажрыйбаларын акырындык менен киргизүүгө шарт түзүү;****- Кыргыз Республикасынын калктын көп кырдуу маданий билим берүү жана кесип алуу муктаждыктарын камсыз кылуу үчүн шарт түзүүгө;****- адамдын үзгүлтүксүз кесиптик билим алуусу менен кесиптик дэңгээлин жогорулатуудагы зарыл керектөөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн;****- адамдын интеллектуалдык потенциалын мүмкүн болушунча толук ишке ашыруусуна жана Кыргыз Республикасынын калкынын жалпы билим деңгээлин жогорулатууну камсыз кылууга чакырылган.****Багыттар жана адистиктер боюнча кесиптик билим берүү программалары мамлекеттиик билим берүү стандарттарына таянышат.** | **1.2. Кесиптик билим берүү программасы төмөнкүлөргө багытталган:****- билим алуучуларга белгилүү бир чөйрөдө кесиптик ишмердикти ийгиликтүү жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү окутуудан күтүлүүчү натыйжаларга ылайык ээ болгон билимдердин, жөндөмдөрдүн жана көндүмдөрдүн негизинде белгилүү деңгээлдеги компетенцияларды калыптандыруу үчүн шарттарды түзүүгө;****- эмгек рыногунун жана өндүрүштүн тез өзгөрүлүүчү конъюнктурасынын шарттарында кесиптик базалык даярдыкка жана жалпы илимий компетенцияларга ээ болгон кеңири профилдеги адистерди даярдоого;****- ЮНЕСКО тарабынан кабыл алынган Билим берүүнү эл аралык стандарттык квалификациялоонун (БЭСТ) методологиясы, Болон декларациясынын жана Лиссабон конвенциясынын принциптери менен салыштырмалуугун камсыздоо менен кесиптик билим берүүнүн шайкеш келүүсү үчүн шарттарды түзүүгө;****- үзгүлтүксүз кесиптик билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн жана адамдын кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча муктаждыгын ишке ашырууну камсыздоого;****- иш берүүлөрдүн суроо-талаптарын эске алуу менен кесиптик билим берүү программаларын түзүүдө окуу жайлардын академиялык эркиндигинин чектерин кеңейтүүгө багытталган.** **Кесиптик билим берүү программалары багыттар жана адистиктер боюнча кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына негизделет.** |
| **1.3. Кесиптик билим берүү программасы багыттар жана адистиктер боюнча кесиптик билим берүүчү программалардын жыйындысы болуп эсептелет.** | **1.3. Багыттар же адистиктер боюнча кесиптик билим берүү программасы окуу планы, окуу процессинин графиги, өздөштүрүлүүчү дисциплиналардын окуу программалары (модулдар) жана башка компоненттер түрүндө берилген билим берүүнүн негизги мүнөздөмөлөрүнүн (максаттар, сыйымдуулугу, мазмуну, компетенциялар, окутуудан күтүлгөн натыйжа), окутуунун уюштуруучулук-педагогикалык шарттарынын жыйындысын билдирет.** |
| 2.1. Кесиптик жогорку билим берүүнүн структурасы:- "бакалавр" деген академиялык даража ыйгаруу менен бекемделген **~~базалык~~** жогорку кесиптик билим;- "магистр" деген **академиялык даража** ыйгаруу менен бекемделген **~~толук~~** жогорку кесиптик билим;- "адис" деген квалификациялык **~~толук~~** жогорку кесиптик билим берүүнү камсыз кылуучу, мазмуну менен мөөнөттөрү боюнча ар түрдүү кесиптик билим берүүчү программалар тарабынан ишке ашырылат. | 2.1. Жогорку кесиптик билим берүүнүн түзүмү окутуунун мазмуну жана мөөнөтү боюнча түрдүү кесиптик билим берүү программалары менен ишке ашырылат, алар:- “бакалавр” **квалификациясын** ыйгаруу менен тастыкталган жогорку кесиптик билимди;- “магистр” **квалификациясын** ыйгаруу менен тастыкталган жогорку кесиптик билимди;- “адис” квалификациясын ыйгаруу менен тастыкталган жогорку кесиптик билимди камсыздайт.  |
| 2.2. Бакалаврларды даярдоонун кесиптик жогорку билим берүү программасы адамдын адам, коом, анын тарыхы менен маданияты жөнүндөгү илимий билимдер системасына ээ болуу, тилдик, фундаменталдык жана жалпы кесиптик даярдыкты, ошондой эле **~~кесиптик билимдердин негиздерин~~** алуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылат.**Бакалаврларды даярдоонун кесиптик жогорку билим берүүчү программаларын өздөштүргөндөр магистрлердин багыттары боюнча кесиптик билим берүү программалары менен билимдерин улантуу, кесиптик билим менен машыгууларга өз алдынча ээ болууга, эмгектенүү иш-аракеттерине адаптациялануу үчүн даярдалган.**Бакалаврларды кесиптик жогорку билим берүү программалары боюнча даярдоонун окуу мөөнөтү - жалпы орто же кесиптик орто билим берүүнүн негизинде төрт жылдан кем эмес мезгилге созулат. |  2.2. Бакалаврларды даярдоонун жогорку кесиптик билим берүү программасы инсандын адам, коом, анын тарыхы жана маданияты жөнүндө илимий билимдер системасына ээ болуу, тилдик, фундаменталдык жана жалпы кесиптик даярдыкты, ошондой эле **квалификациялардын улуттук системасына ылайык кесиптик ишмердүүлүктү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген тиешелүү кесиптик компетенцияларга ээ болуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.****Бакалаврларды даярдоонун жогорку кесиптик билим берүү программаларын өздөштүргөн адамдар багыты боюнча магистратурада окуусун улантуу үчүн даярдалган.**Бакалаврларды даярдоонун жогорку кесиптик билим берүү программалары боюнча окутуунун мөөнөтү жалпы орто же орто кесиптик билим берүүнүн негизинде төрт жылдан кем эмес мезгилди түзөт. |
| **2.3. Жогорку билим берүүнүн кесиптик билим берүү программалары адистерди тереңдетилген теориялык жана практикалык жактан даярдоо менен аларга белгилүү бир адистик боюнча - "адис" жана белгилүү бир багыт боюнча - "адис" деген квалификациясы бар адистерди даярдоону максат кылат.****Адистерди даярдоонун кесиптик билим берүү программалары бүтүрүүчүнүн кесиптик практикалык иш-аракеттрин коекреттүү бир тармакка жана билимин аспирантурада окуусун улантууга багытталган. Бул программаларды өздөштүрүү мөөнөтү жалпы орто жана кесиптик орто билимдин негизинде кеминде беш жылдык мезгилди камтыйт.** | **2.3. Адистерди даярдоонун жогорку кесиптик билим берүү программасы инсандын адам, коом, анын тарыхы менен маданияты жөнүндө илимий билимдер системасына ээ болуу, адистиги боюнча тилдик, фундаменталдык жана жалпы кесиптик даярдыкка ээ болуу, ошондой эле квалификациялардын улуттук системасына ылайык кесиптик ишмердигин жүргүзүүгө мүмкүндүк берген тиешелүү кесиптик компетенцияларга ээ болуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыздайт.****Адистерди даярдоонун жогорку кесиптик билим берүү программасын өздөштүргөн адамдар жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү программалары боюнча (аспирантурада же базалык докторантурада) окуусун улантуу үчүн даярдалган.** |
| **2.4. Магистрлерди даярдоонун кесиптик билим берүү программалары илимий изилдөө, илимий жана бүтүрүүчүнүн практикалык кесиптик иш-аракетине жана окуусун аспирантурада улантууга багытталган. Магистрдик программалар өздөрүнүн милдеттүү компоненти катарында андан башка да илимий изилдөө, илимий өндүрүштүк бөлүмдү жана магистрдик диссертацияны аткаруун да камтыйт.**Магистрлерди даярдоо программамасын өздөштүрүү:- жалпы орто же кесиптик орто билимдин негизинде алты жылдан кем эмес;- "бакалавр" деген академиялык даражаны ыйгаруу менен бекемделген **~~базалык~~** жогорку билимдим негизинде эки жылдан кем эмес мөөнөттөрдү түзөт. | **2.4. Магистрлерди даярдоонун кесиптик билим берүү программалары бүтүрүүчүнүн илимий эмгектерди жазуу, квалификациялардын улуттук системасына ылайык илимий-изилдөөчүлүк, илимий-педагогикалык жана кесиптик ишмердикти жүргүзүү үчүн керектүү компетенцияларга ээ болуусуна багытталган.****Магистрлерди даярдоонун жогорку кесиптик билим берүү программасын өздөштүргөн адамдар жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүүнүн билим берүү программалары боюнча (аспирантурада жана (же) базалык докторантурада) окуусун улантуу үчүн даярдалган.**Магистрлерди даярдоо программасын өздөштүрүү:- жалпы орто **билимдин** же орто кесиптик билимдин негизинде алты жылдан кем эмес;- “бакалавр” квалификациясын ыйгаруу менен тастыкталган жогорку билимдин негизинде эки жылдан кем эмес мөөнөттөрдү түзөт. |
| 2.5. **~~Толук~~** жогорку кесиптик билими жана "адис" деген квалификациясы барлар жогорку экинчи билим алуу тартибинде магистрлерди даярдоо программалары боюнча окушат. Мындан учурда магистрдик программаларды өздөштүрүүнүн мөөнөтү мамлекеттик тийиштүү билим берүүнүн стандарттары тарабынан каралган милдеттүү түрдөгү сабактар боюнча бир жылдап кем эмес аклдемиялык айырмачылыктар тарабынан аныкталат | 2.5. Жогорку кесиптик билимге жана “адис” квалификациясына ээ болгон адамдар экинчи жогорку билим алуу тартибинде магистрлерди даярдоо программалары боюнча окушат. Бул учурда магистрдик программаларды өздөштүрүүнүн мөөнөтү тиешелүү мамлекеттик билим берүү стандарттарында каралган милдеттүү дисциплиналар боюнча **1,5 жылдан** кем эмес академиялык айырмачылыктар менен аныкталат. |
| 2.11. "Адис" квалификациясы Кыргыз Республикасынын **Билим жана маданият министрлиги** тарабынан дайындалган орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары чектеген тартипте мамлекеттик аттестациялык комиссиянын атайын чечими менен ыйгарылат. | 2.11. “Адис” квалификациясы Кыргыз Республикасынын **Өкмөтү** тарабынан аныкталган тартипте мамлекеттик аттестациялык комиссиянын чечими менен орто кесиптик билим берүүнүн адистиктери боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык ыйгарылат. |
| **2.12. Билим берүүнүн кесиптик билим берүү программалары мамлекеттик билим берүү стандарттары койгон талаптарга ылайык окуу жайлары тарабынан иштелип чыгып, белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан бекитилет.** | **2.12. Кесиптик билим берүү программалары мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык кесиптик билим берүү уюмдары тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.** |
| **3.1. Кесиптик билим берүүнүн программалары менен окутуунун формалары Кыргыз Республикасынын бардык таламдаш министрликтери, ведомстволору менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги иштеп чыгып бекиткен Кыргыз Реслубликасынын кесиптик билим берүү багыттары менен адистиктердин тизмеси боюнча ишке ашырылат.** | **3.1. Багыттар же адистиктер боюнча жана окутуу формалары боюнча кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген кесиптик билим берүүнүн багыттарынын жана адистиктеринин тизмесине ылайык жүргүзүлөт.** |
| 3.2. Кесиптик билим берүүнүн бардык деңгзэлдеги программалары боюнча кесиптик билим берүүнүн билим берүүчү уюмдарына окууга кабыл алуу Кыргыз Республикасынын **Билим жана маданият министрлиги** менен **~~мамлекеттик билим берүүнүн тийиштүү стандарттары тарабынан~~** белгиленген тартипте ишке ашырылат. | 3.2. Ар кандай деңгээлдеги кесиптик билим берүү программалары боюнча кесиптик билим берүү уюмдарына окууга кабыл алуу Кыргыз Республикасынын **Өкмөтү** тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырылат. |
| **3.4. Республикалык бюджеттин (мамлекеттик билим берүү грант ээлери эсебинен окууга кабыл алынган студенттердин эсебин жана аларды кабыл алуунун түзүмү Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан жыл сайын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү чектеген контролдук сандардын (мамлекеттик заказдын) негизинде белгиленет.** |  **3.4. Кесиптик билимге ээ адистерди даярдоого карата мамлекеттик буйрутманын көлөмү (республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен окутуу) жана кабыл алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.** |
| **3.5. Кесиптик билим берүү уюмдарынын уюштуруучулук укуктук формасына карабай республикалык бюджеттин каражатынын эсебинен жана келишим (акы төлөө) боюнча окугандардын жалпы саны лицензиялоонун жана мамлекеттик аккредитациялоонун (аттестациялоонун) жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги аныкталат.** | **3.5. Менчик формасына, ведомстволук тийиштүүлүгүнө жана билим берүүнүн деңгээлине (адистиктер жана багыттар, окутуу формалары боюнча) карабастан кесиптик билим берүү уюмдарында билим алгандардын чегине жеткен контингенти лицензиялоонун жыйынтыгы боюнча белгиленет.** |
| 3.6. Кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүү бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик аттестациялоо менен аяктап, анын жыйынтыгы боюнча ыйгарылган квалификация **~~же академиялык даражаны~~**, квалификация **~~же академиялык даража~~** ыйгарылган адистиги же багыты көрсөтүлүп, бүтүрүүчүлөргө билими жөнүндөгү документ берилет. **Бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик аттестациядан өткөрүү тартиби жана талаптары кесиптик билим берүү багыттары жана адистиктери боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан белгиленет.** | 3.6. Кесиптик билим берүү программалары боюнча билим алуучуларды окутуу бүтүрүүчүлөрдүн **жыйынтыктоочу** мамлекеттик аттестациясы менен аяктайт, анын жыйынтыгы боюнча аларга ыйгарылган квалификацияны, адистикти же квалификация ыйгарылган багытты көрсөтүү менен билими жөнүндө документ берилет. **Бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун тартиби жана ага коюлуучу талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.** |
| 3.8. Кесиптик билим берүүнүн кесиптик билим берүү программалары боюнча окутуу күндүзгү, күндүзгү-сырттан, (кечки) жана сырттан окуу, **дистанциялык, ошондой эле экстернаттык формада жүргүзүлөт.** |  3.8. Кесиптик билим берүүнүн кесиптик билим берүү программалары боюнча окутуу күндүзгү, күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан **окутуу формалары боюнча** **же экстернат формасында**, **ошондой эле** **аралыктан билим берүү технологияларын жарым-жартылай же толук көлөмдө колдонуу менен жүргүзүлөт.** |
| 3.9. Сырттан, күндүз - сырттан (кечки), **~~дистанциялык~~** же формада кесиптик билим алууга жол берилбей турган адистиктер менен багыттардын тизмеси Кыргыз Республикасынын **Билим жана маданият** министрлиги тарабынан аныкталат. |  3.9. Сырттан, күндүзгү-сырттан (кечки) окутуу формасында же экстернат формасында кесиптик билим алууга жол берилбеген адистиктердин жана багыттардын тизмеси Кыргыз Республикасынын **Өкмөтү** тарабынан аныкталат.  |
| ~~3.10. Экстернат жөнүндөгү жобо Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан бекитилет, аларды жүзөгө ашыруу үчүн тигил же бул окуу жайында экстернат формасында окутууну ишке ашыруу үчүн тийиштүү шарттардын бар - экендигине жараша билим берүүнүн уруксат берилген программаларынын тизмеси бекитилет.~~ | Күчүн жоготту деп табылган |
| 3.14. Окуу жайлардын уюштуруучулук-укуктук формалары менен башка шарттарына карабастан, кесиптик жогорку жана орто билим берүүнүн сапаты жана билим берүү иш-аракеттеринин талаптарын сактоосун мамлекеттик көзөмөлдөө (контроль), **аларды мамлекеттик аккредитациялоо (аттестациялоо), ошондой зле бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик аттестациялоо процессинде Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги ишке ашырат.** |  3.14. Жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн сапатына жана окуу жайларынын уюштуруучулук-укуктук формасына жана башка шарттарына карабастан, билим берүү ишмердүүлүгүнүн сакталышына карата мамлекеттик көзөмөл **аларды аккредитациялоо, ошондой эле бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо процессинде ишке ашырылат** |
| 1. **Кыргыз Республикасында кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары жөнүндө жобо**
 |
| 1. Кыргыз Республикасында кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары жөнүндөгү Жобо Кыргыз Республикасында кесиптик орто, кесиптик жогорку, жогорку окуу жайынан (мындан ары - жождон) кийинки **~~кесиптик кошумча~~** билим берүүнүн максат-милдетин, мазмунун иштеп чыгуунун, мамлекеттик билим стандарттарын пайдалануунун жана аларды ишке киргизүүнүн тартибин аныктаган (мындан ары - билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары). | 1. Кыргыз Республикасында кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары жөнүндө жобо **(мындан ары - Жобо)** Кыргыз Республикасында орто, жогорку, жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарынын максатын, мазмунун, иштеп чыгуунун, колдонуунун жана ишке киргизүүнүн тартибин аныктайт (мындан ары – мамлекеттик билим берүү стандарттары). |
| **2. Билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары:****- жогорку сапаттагы кесиптик орто, кесиптик жогорку, жождон кийинки жана кесиптик кошумча билим берүүнү;****- ар түрдүү билим берүү уюмдарында (мындан ары - окуу жайлар) алынуучу билим мазмунунун бирдиктүүлүгүн;****Кыргыз Республикасынын жана чет өлкөлөрдүн билим жөнүндөгү документтерин таануу үчүн тийиштүү шарттарды түзүүнү;****- кесиптик орто, кесиптик жогорку жана жождон кийинки билим берүүнүн программаларын жүзөгө ашырып жатышкан билим берүү уюмдарынын иш-аракеттерин объективдүү баалоону камсыз кылууга багытталган.****Билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарын министрликтер, административдик ведомстволор, мамлекеттик органдар, мекемелер, кесиптик жогорку жана кесиптик орто окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн кызматка алып жаткан учурда ишканалар, ошондой эле билим дэңгээлин жогорулатууну каалаган адамдар колдонмо катарында пайдаланышат.** | **2. Мамлекеттик билим берүү стандарттары төмөнкүлөрдү камсыздоого багытталган:****- Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү уюмдарында билим берүүнүн мазмунуна карата бирдиктүү мамилени;****- негизги билим берүү программаларынын жолун улантуучулукту;****- билим берүүнүн тиешелүү деңгээлинин билим берүү программаларынын мазмунун вариативдүүлүгүн, билим алуучулардын билим алууга болгон керектөөлөрүн жана жөндөмдөрүн эске алуу менен татаалдыктын жана багыттоонун ар кандай деңгээлдериндеги билим берүү программаларын түзүү мүмкүнчүлүгүн;****- негизги билим берүү программаларын ишке ашыруу шарттарына жана аларды өздөштүрүүнүн натыйжаларына карата милдеттүү талаптардын негизинде билим берүүнүн деңгээлине жана сапатына мамлекеттик кепилдиктерди камсыздоого багытталган.****Мамлекеттик билим берүү стандарттары тиешелүү деңгээлдеги адистиктер жана багыттар боюнча билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүгүн объективдүү баалоонун негизи болуп саналат.****Мамлекеттик билим берүү стандарттары өзүнө төмөнкүлөргө карата талаптарды камтыйт:****- негизги билим берүү программаларынын түзүмүнө (анын ичинде негизги билим берүү программаларынын милдеттүү бөлүгү менен билим берүү процессинин катышуучулары тарабынан түзүлүүчү бөлүгүнүн катышына) жана алардын сыйымдуулугуна;****- негизги билим берүү программаларын ишке ашыруунун шарттарына, анын ичинде кадрдык, материалдык-техникалык камсыздоого жана башка шарттарга;** **- негизги билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн жыйынтыктарына.** **Мамлекеттик билим берүү стандарттары окутуунун формаларын, ар түрдүү билим берүү технологияларын колдонуу жана билим алуучулардын айрым категорияларынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтүн белгилейт.****Мамлекеттик билим берүү стандарттарын министрликтер, административдик ведомстволор, мамлекеттик уюмдар, мекемелер, ишканалар жогорку жана кесиптик орто окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн ишке алууда, ошондой эле билиминин дэңгээлин жогорулатууну каалаган адамдар жетекчилик кылышат.** |
| 3.Билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары:- кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программаларынын **милдеттүү минимумун**;- окуп жаткандардын милдеттүү окуу иштеринин максималдуу көлөмүн;- бүтүрүүчүнүн даярдык деңгээлине коюлуучу талаптарды;- кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүүчү программаларын ишке ашыруунун, бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу аттестациялоосунун, кесиптик билим берүүнүн ар бир деңгээлине кабыл алуунун шарттары;- кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн мөөнөттөрүн;**- билим берүүнүн мазмуну менен анын өлчөмүн, же болбосо, билим берүүнүн мазмунунун милдеттүү түрдөгү жалпы мамлекеттик компоненттерин жана кесиптик билим берүүчү окуу жайлары тарабынан өз алдынча аныкталуучу компонентерди аныктоодо билим берүүнү башкаруунун мамлекеттик органдары менен кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын компетенттүүлүгүнүн чегин аныктайт.** | 3. Мамлекеттик билим берүү стандарттары төмөнкүлөрдү аныктайт: - кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программаларынын **принциптерин, түзүмүн жана аларды өздөштүрүүнүн натыйжаларына карата талаптарды**;- билим алуучулардын окуу жүктөмүнүн максималдуу көлөмүн;- бүтүрүүчүлөрдүн даярдык деңгээлине карата талаптарды **жана алар ээ болуучу компетенцияларга**;- кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программаларын ишке ашыруунун, бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу аттестациялоонун, кесиптик билим берүүнүн ар бир деңгээлине кабыл алуунун шарттарын;- кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн мөөнөттөрүн;**- билим берүүнүн мазмунун аныктоодо Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана кесиптик билим берүү окуу жайларынын компетенцияларынын чектерин аныктайт.** |
| 5. Багыттар менен адистиктер боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттары **Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги** тарабынан иштелип чыгат да, белгиленген тартипте бекитилет. | 5. Багыттар жана адистиктер боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттары **Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы** тарабынан иштелип чыгат жана белгиленген тартипте бекитилет. |
| **6. Кесиптик орто жана кесиптик жогорку билим берүү программаларынын мазмунунун милдеттүү түрдөгү жалпы мамлекеттик компоненти аларды өздөштүрүү үчүн талап кылынуучу жалпы эмгектин 6Одан кем эмес жана 80ден ашык эмес пайызын түзөт.****Магистрлерди даярдоонун кесиптик билим берүү программаларынын мазмунунун милдеттүү түрдөгү жалпы мамлекеттик компоненти аларды өздөштүрүүгө талап кылуучу жалпы эмгектин 25-35 пайызын түзөт.****Жождон кийинкн даярдоонун кесиптик билим берүү программаларынын милдеттүү түрдөгү жалпы мамлекеттик компоненти Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Улуттук аттестациялоо комиссиясы менен бирдикте белгиленет.****Билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарындагы жождун компоненттери окуу жайларында адистерди даярдоонун өзгөчөлүктөрүн чагылдырып, окугандар менен заказчылардын кызыкчылыктарын жана эмгек рынокторунда адистерге болгон керектөөлөрүн эске алуу менен кесиптик билим берүү программаларын калыптандыруу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылышат.** | **6. Кесиптик билим берүүнүн бардык деңгээли үчүн мамлекеттик билим берүү стандарттарынын макеттери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет. Макеттерде тиешелүү деңгээлдеги кесиптик билим берүү программасынын мазмунуна коюлуучу минималдуу талаптар белгиленет.** |
| 7. Билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары окуу жайлар тарабынан камсыз кылынуучу билим берүүнүн сапатын объективдүү көзөмөлдөөнүн критерийлери менен механизмдерин, бүтүрүүчүлөргө **жыйынтыктоочу аттестациялоону** жүргүзүүнүн, кесиптик билим берүү программаларын иштеп чыгуунун,ошондой эле кесиптик билим берүүчү окуу жайларды, алардын структуралык бөлүмдөрүн жана билим берүү программаларын **~~мамлекеттик~~** **аккредитациялоонун** **~~(аттестациялоону)~~** ченемдик негизги документ болуп эсептелет. | 7. Мамлекеттик билим берүү стандарттары окуу жайлар тарабынан камсыз кылынуучу билим берүүнүн сапатын объективдүү көзөмөлдөөнүн критерийлерин жана механизмдерин, бүтүрүүчүлөрдү **жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун**, кесиптик билим берүү программаларын иштеп чыгуунун, ошондой эле кесиптик окуу жайларын, алардын түзүмдүк бөлүмдөрүн жана билим берүү программаларын **аккредитациялоонун** негизги ченемдик документтери болуп саналат. |
| 8. Кесиптик билим берүү окуу жайларын **~~мамлекеттик~~** **аккредитациялоодо** **~~(аттестациялоодо)~~** таксыкталган билим берүүнү мамлекеттик стандарттарынын талаптарын билим берүү уюмдары тарабынан аткарылышы аларга кесиптик билим берүү программасын ийгиликтүү өздөштүрүп, **мамлекеттик аттестациялоодон өткөндөргө** адистиктер менен багыттар боюнча квалификация же **~~академиялык даража~~**, ошондой эле бүтүрүүчүлөргө билим жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтерди ыйгарууга (берүүгө) укук берет. | 8. Кесиптик окуу жайларын **аккредитациялоодо** таксыкталган мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарын билим берүү уюмдары тарабынан аткарылышы аларга кесиптик билим берүү программасын ийгиликтүү өздөштүрүп, **жыйынтыктоочу** **мамлекеттик аттестациялоодон өткөн адамдарга** адистиктер жана (же) багыттар боюнча квалификация, ошондой эле бүтүрүүчүлөргө билими жөнүндө мамлекеттик **же өздүк** үлгүдөгү документтерди берүү укугун берет. |
| 9. Билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын койгон талаптарын аткаруу менчиктин түрүнө жана формасына карабастан, бардык окуу жайлары үчүн милдеттүү болуп эсептелет.Билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын талаптарын сактабагандыгы үчүн: кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын беделин төмөндөтүү, айрым же бардык адистиктер жана багыттар боюнча квалификацияларды **~~же академиялык даражаларды~~** ыйгаруу укугунан ажыратуу, ошондой эле белгиленген тартипте билим берүү ишинен биротоло ажыратууга чейинки формада жоопко тартылат. **~~Окуу жайларынын жоопкерчилик формасы аларды мамлекеттик аккредитациялоо (аттестациялоо) процессинде белгиленет.~~**Окуу процессин уюштурууну жана билим берүүнүн мазмунун өркүндөтүү боюнча эксперимент жүргүзүү, дүйнөлүк практиканы эске алуу менен бирге адистерди даярдоо үчүн кесиптик билим берүү программаларына шариаттуулукту киргизүү максатында, Кыргыз Республикасынын **Билим жана маданият министрлиги** билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын талаптарынан тышкары окуу жайларына жеке (индивидуалдуу) кесиптик билим берүү программаларын бекитип бере алат, **мындай учурда алар мамлекеттик стандарттардын беделине (статусуна) жана аларды аткарган окуу жайы билим жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдө документ берүүгө укуктуу болот.** | 9. Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарын аткаруу менчик түрүнө жана формасына карабастан, бардык окуу жайлар үчүн милдеттүү болуп саналат.Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарын сактабагандыгы үчүн: кесиптик окуу жайлардын статусун төмөндөтүү, айрым же бардык адистиктер жана багыттар боюнча квалификацияларды ыйгаруу укугунан ажыратуу, ошондой эле белгиленген тартипте билим берүү ишмердүүлүгүнө карата укугунан ажыратууга чейинки жоопко тартылат. Эмгек рыногунун тез өзгөрүп туруучу талаптарын эске алуу менен адистерди даярдоону камсыздоо жана эксперимент жүргүзүү максатында **Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы** окуу жайлардын **эксперименталдык жана (же)** индивидуалдуу кесиптик билим берүү программаларын беките алат, бул учурда алар мамлекеттик билим берүү стандарттары статусуна ээ болот. **Аларды аккредитациялоонун жыйынтыгы боюнча окуу жайлар мамлекеттик же өздүк үлгүдөгү билими жөнүндө документтерди берүүгө укуктуу** |
| 10. Уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан билим берүү уюмдары тарабынан билим берүүнү мамлекеттик стандарттарынын сакталышын көзөмөлдөө **Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлигине** жүктөлөт. | 10. Билим берүү уюмдары тарабынан уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан мамлекеттик билим берүү стандарттарынын сакталышын көзөмөлдөө **Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жүктөлөт.** |
| **Жаңы пункт** | **11. Мамлекеттик билим берүү стандарттары Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан квалификациялардын улуттук системасын, квалификациялардын тармактык/сектордук алкактарын жана тиешелүү кесиптик стандарттарды (бар болсо) эске алуу менен иштелип чыгат.** |
| 1. **Орто, жогорку, кошумча жана жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүүнүн документтери жөнүндө жобо**
 |
| **Жаңы пункт** | **11. Кыргыз Республикасында колдонулуучу мамлекеттик үлгүдөгү (мамлекеттик маанидеги) билими жөнүндө документтердин тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.** |
| 2. Билим жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документ анын ээсинин тарабынан негизги кесиптик билим программаларынын бирин өздөштүрүп, аны ийгиликтүү аяктагандыгын тастыктоочу мамлекеттик күбөлүк жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик мекемелерде, уюмдарда, ишканаларда белгилүү бир кызмат ордун ээлөөгө, кызмат акы (жана ага кошумча акы) алууга, ошондой эле андан ары билим алуу программасы боюнча окууну улантууга укук берүүчү негиз болуп эсептелет. | 2. Билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документ анын ээсинин негизги кесиптик билим программаларынын бирин өздөштүрүп, аны ийгиликтүү аяктагандыгын тастыктоочу мамлекеттик күбөлүк жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик, **мамлекеттик эмес жана башка** мекемелерде, уюмдарда, ишканаларда белгилүү бир кызмат ордун ээлөөгө, кызмат акы (жана ага кошумча акы) алууга, ошондой эле андан ары билим алуу программасы боюнча окуусун улантуу үчүн укук берүүчү негиз болуп саналат. |
| 3. Медициналык жогорку же жогорку фармацевтикалык программалар боюнча окууну ийгиликтүү аяктагандарга кызмат орунду ээлөө үчүн жогорку билим жөнүндөгү дипломдон тышкары Кыргыз Республикасынын **Саламаттык сактоо министрлиги** тарабынан белгиленген жождон кийинки алгачкы даярдыктан өткөндүгү жөнүндө сертификат (күбөлүк) негиз болуп эсептелет | 3. Медициналык жогорку же жогорку фармацевтикалык программалар боюнча окууну ийгиликтүү аяктаган адамдарга кызмат ордун ээлөө үчүн жогорку билими жөнүндө дипломдон тышкары Кыргыз Республикасынын **саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы** тарабынан белгиленген жождон кийинки алгачкы даярдыктан өткөндүгү жөнүндө сертификат (күбөлүк) негиз болуп эсептелет. |
| 4. Кыргыз Республикасында тийиштүү деңгээлдеги билим алууну бүтүргөндүгүн күбөлөндүрүүчү төмөнкү документтер:- адистик боюнча кесиптик орто билим жөнүндө диплом;- багыт боюнча **~~балалык~~** жогорку билим (бакалавр) жөнүндө диплом;- багыт боюнча **~~толук~~** жогорку билим (магистр) жөнүндө диплом;- адистик **~~же багыт~~** боюнча кесиптик жогорку билим (адис) жөнүндө диплом;- кесиптик кошумча билим жөнүндө (ырастама, күбөлүк, сертификат, диплом) документ;- академиялык маалымат (справка);- медициналык жана фармацевтикалык жогорку билим боюнча адистердин жождон кийинки алгачкы даярдоонун сертификаты (күбөлүгү);**- ~~жождон кийинки кесиптик билим жөнүндө күбөлүк;~~**- илимдин кандидатынын диплому;- илимдин докторунун диплому белгиленет. | 4. Кыргыз Республикасында тиешелүү деңгээлдеги билим берүүнү аяктагандыгын күбөлөндүрүүчү төмөнкүдөй документтер белгиленет:- адистиги боюнча орто кесиптик билими жөнүндө диплом;- багыты боюнча (бакалавр) жогорку билими жөнүндө диплом;- багыты боюнча (магистр) жогорку билими жөнүндө диплом;- адистиги боюнча (адис) жогорку кесиптик билими жөнүндө диплом;- кошумча кесиптик билими жөнүндө документ (күбөлүк, сертификат, диплом);**-** академиялык маалымкат**/транскрипт;****- жогорку кесиптик билими жөнүндө дипломго европа үлгүсүндөгү (Diploma supplement) тиркеме;**- жогорку медициналык жана фармацевтикалык билими менен адистерди жогорку окуу жайдан кийинки алгачкы даярдоо жөнүндө сертификат (күбөлүк);**- тиркемеси менен бирдиктүү үлгүдөгү сертификат;****- философия докторунун (PhD)/тармак боюнча докторунун диплому;**- илимдер кандидатынын диплому;- илимдер докторунун диплому. |
| 5. Кыргыз Реслубликасында академиялык маалымкат менен сертификаттардан (күбөлүктөрдөн) башка кесиптик орто жана кесиптик жогорку билим жөнүндөгү документтердин бардык түрлөрү үчүн "жалпы үлгүдөгү" жана "артыкчылыгы менен" деген эки категориядагы дипломдор уюштурулат. | 5. Кыргыз Реслубликасында академиялык маалымкат/**транскрипттерден** жана сертификаттардан (күбөлүктөрдөн) тышкары орто кесиптик жана жогорку кесиптик билими жөнүндө документтердин бардык түрлөрү үчүн “жалпы үлгүдөгү” жана “артыкчылыгы менен” деген эки категориядагы дипломдор уюштурулат. |
| 6. "Жалпы үлгүдөгү" жана "артыкчылыгы менен" деген дипломдорду берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын билим жана маданият министрлиги тарабынан белгиленет. | 6. “Жалпы үлгүдөгү” жана “артыкчылыгы менен” дипломдорду берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын **Өкмөтү** тарабынан белгиленет. |
| 7. Мамлекеттик үлгүдөгү билим жөнүндөгү документте анын ээси тарабынан алынган билимдин мазмуну менен сапытын, ченемдик жана иш жүзүндө окутуунун мөөнөттөрү менен квалификациясынын (академиялык даражасын), адистигин, багытын жана адистештирилишин, документтин ээсинин окуган окуу жайынын толук аталышын толук деңгээлде окшоштурууга (идентификациялоого) мүмкүндүк берүүчү маалыматтар болуусу керек. | 7. Мамлекеттик үлгүдөгү **же окуу жайлардын өздүк үлгүсүндөгү** билими жөнүндө **документте** анын ээси тарабынан алынган билимдин мазмунун жана сапатын, ченемдик жана иш жүзүндө окутуунун мөөнөттөрүн жана квалификациясын, адистигин, багытын жана адистештирилишин **(профилин)**, документтин ээсинин окуган окуу жайынын толук аталышын толук деңгээлде идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү маалыматтар болушу керек. |
| 8. Мамлекеттик үлгүдөгү билим жөнүндөгү документтер Кыргыз Республикасынын расмий символикасын (өлкөнүн аталышы, мамлекеттик герб) камтуусу керек. **Билим жөнүндөгү мамлекеттик эмес үлгүдөгү документтерди даярдоодо Кыргыз Республикасынын расмий символикаларын пайдаланууга уруксат берилбейт.** | 8. Мамлекеттик үлгүдөгү билими жөнүндө документтер Кыргыз Республикасынын расмий символикасын (өлкөнүн аталышы, мамлекеттик герб) камтуусу керек. **Окуу жайлардын өздүк үлгүдөгү билими жөнүндө документтерин даярдоодо Кыргыз Республикасынын расмий символикаларын пайдаланууга жол берилбейт.** |
| Кесиптик орто жана кесиптик жогорку билим жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтердин формасы Кыргыз Республикасынын **билим жана маданият министрлиги** тарабынан бекитилет. | **9. Жогорку жана орто кесиптик билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтердин формалары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан бекитилет.** |
| 10. Окумуштуулук даражалар менен **наамдар** жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтер Кыргыз Республикасынын **Улуттук аттестациялык комиссиясы** тарабынан бекитилет. | **10. Окумуштуулук даражаларды жана наамдарды ыйгаруу жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтердин формасы илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан бекитилет.** |
| 11. Мамлекеттик үлгүдөгү билим жөнүндөгү документтер кесиптик билим берүү программаларынын бири өздөштүрүшкөн жана Кыргыз Республикасынын **билим жана маданият министрлиги** тарабынан белгиленген тартипте мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан өткөндөргө берилет. | 11. Мамлекеттик үлгүдөгү билими жөнүндө документтер кесиптик билим берүү программаларынын бирин өздөштүргөн жана Кыргыз Республикасынын **Өкмөтү** тарабынан белгиленген тартипте жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациядан өткөн адамдарга берилет. |
| 12. Илимдин кандидаты же илимдин доктору деген дипломдор Кыргыз Республикасынын **Улуттук аттестациялоочу комиссиясы** тарабынан белгиленген тартипте тийиштүү окумуштуулук даражаларды алуу үчүн диссертация жактагандарга берилет. | **12. Илимдер кандидатынын, философия докторунун (PhD)/тармак боюнча докторунун же илимдер докторунун диплому тиешелүү окумуштуулук даражаны изденүүгө карата диссертациясын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тартипте жактаган адамга берилет.** |
| 13. Эгерде, билим жөнүндөгү документтерди берүүнүн жана (же) мамлекеттик аттестацияны өткөрүүнүн тартиби окуу жайларынын күнөөсү боюнча бузулган болсо, бүтүрүүчүгө Кыргыз Республикасынын **Билим жана маданият министрлиги** тарабынан квалификация **~~(академиялык даража)~~** ыйгаруу жана мамлекеттик үлгүдө документ берүү жөнүндөгү мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын чечими жокко чыгарылат. | 13. Билими жөнүндө документтерди берүүнүн жана (же) **жыйынтыктоочу** мамлекеттик аттестациялоонун тартиби окуу жайларынын күнөөсү боюнча бузулган учурда гана бүтүрүүчүгө Кыргыз Республикасынын **билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы** тарабынан квалификация ыйгаруу жана мамлекеттик үлгүдөгү документти берүү жөнүндө мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын чечими жокко чыгарылышы мүмкүн. |
| **14. Илимдин кандидаты (доктору) деген окумушттуулук наамды жактоо боюнча адистештирилген Кеңештин чечими Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялоо комиссиясы жөнүндөгү жобо менен бекитилген тартипте Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн.** | **14. Илимдер доктору же илимдер кандидаты окумуштуулук даражасын ыйгаруу жөнүндө диссертациялык кеңештин сунуштамасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын илимий жана илимий-педагогикалык кадрлар жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн.** |
| **15. Мамлекеттик үлгүдөгү кесиптик жогорку билим жөнүндөгү документтерди берүүгө тийиштүү багыт же адистик боюнча мамлекеттик аккредитациядан (аттестациядан) өтүшкөн кесиптик жогорку окуу жайлары гана укуктуу.** | **15. Аккредитациядан өткөн кесиптик билим берүүнүн бардык деңгээлиндеги окуу жайлар бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик үлгүдөгү же билим берүү уюмдарынын чечими боюнча өздүк үлгүдөгү документтерди берүүгө укуктуу.** |
| ~~16. Мамлекеттик үлгүдөгү кесиптик орто билим жөнүндөгү документтерди берүүгө тийиштүү адистик боюнча мамлекеттик аттестациядан өткөн кесиптик орто билим берүүчү окуу жайлары гана укуктуу.~~ | Күчүн жоготту деп табылган |
| ~~18. Мамлекеттик аккредитациядан (аттестациядан) өтпөгөн окуу жайлары тарабынан берилген билим жөнүндөгү документтер мамлекетткк үлгүдөгү беделде (статуста) боло албайт.~~ | Күчүн жоготту деп табылган |
| **19. Мамлекеттик аккредитациядан (аттестациядан) өтпөгөн окуу жайларында окугандар мамлекеттик үлгүдөгү билим жөнүндө документ берүүгө укуктуу окуу жайларында мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияда өзүнүн билим деңгээлин тастыктоого укуктуу. Бүтүрүүчүлөргө башка окуу жайларында мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан өтүү укугун берүү тартиби Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан аныкталат.** | **19. Аккредитациядан өтпөгөн окуу жайларда билим алгандар аккредитациядан өткөн окуу жайларда окуусун улантууга жана аяктоого укуктуу.****Окуусун улантууга укук берүүнүн, ошондой эле башка окуу жайда жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациядан өтүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан аныкталат.** |
| **22. Эл аралык келишимдер же макулдашуулар жок шартта чет өлкөлөрдүн билим жөнүндөгү айрым документтери алардын кесиптик билим деңгээлинин туура келишине Кыргыз Республикасынын билим жана маданият министрлиги тарабынан жекече (индивидуалдык) тартипте экспертиза жүргүзүлөт, аларды таануу жөнүндө маалымкат (справка) берилет.** | **22. Билими жөнүндө документтерди таануу боюнча эл аралык келишимдер же макулдашуулар жок болгон учурда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан жеке тартипте чет мамлекеттик окуу жайлар берген билими жөнүндө документтердин кесиптик билим берүүнүн деңгээлине ылайык келүүсү боюнча экспертиза жүргүзүлөт жана алардын Кыргыз Республикасындагы билим берүү деңгээлине ылайык келгендиги жөнүндө маалымкат берилет.****Маалымкаттын формасы, экспертизаны жүргүзүү жана маалымкатты берүү тартиби Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан бекитилет.** |
| 25. Кесиптик жогорку, кесиптик орто окуу жайлары окугандардын билим программаларын өздөштүрүүнүн натыйжаларынын жекече (индивидуалдык) эсебин алууну жүргүзөт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын **Билим жана маданият министрлиги** тарабынан белгиленген тартипте маалыматтарды кагаз жүзүндө же электрондук түрдө архивде сактоону ишке ашырышат. | 25. Жогорку кесиптик, орто кесиптик окуу жайлары билим алуучулардын билим берүү программаларын өздөштүрүүсүнүн натыйжаларын жеке эсепке алуу ишке ашырат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын **Өкмөтү** тарабынан белгиленген тартипте бул натыйжалар жөнүндө маалыматтарды кагаз жүзүндө жана (же) электрондук түрдө архивде сакташат. |
| 1. **Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын филиалдары жөнүндө Жобо**
 |
| 3. Билим берүү иш-аракеттерин ишке ашыруу үчүн жождун филиалын түзүү - окуу процессинин окуу-материалдык базасы, методикалык жана илимий-педагогикалык, каржылоо, маалымат жана социалдык-тиричилик камсыздоосу жождорго коюлуучу талаптарга жооп берген зарыл шарттар болгондо гана ишке ашырылат. | **3. Билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн жождун филиалын жождорго карата берилүүчү талаптарга ылайык түзүү керектүү окуу-материалдык база болгон, окутуу процесси илимий-педагогикалык кадрлар, методикалык, маалыматтык жана финансылык ресурстар жана тийиштүү социалдык-тиричилик шарттар менен камсыз болгон учурларда ишке ашырылат.** |
| 5. Жождун филиалдары, белгиленген тартипте, **~~мамлекеттик~~** аккредитациядан **~~(аттестациядан)~~** өткөн жождо гана түзүлүшү мүмкүн. | 5. Жождун филиалдары белгиленген тартипте **аккредитациядан** өткөн жождордо гана түзүлүшү мүмкүн. |
| 6. Жождун филиалы юридикалык тарап болуп эсептелбейт. Жождун филиалы өзүнүн иш-аракетин ушул жобого жана жождун уставына ылайык иштелип чыгуу менен уюштуруучулар жана Кыргыз Республикасынын **Билим жана маданият министрлигинин** макулдугу боюнча жождун окумушттуулар кеңешинин чечими тарабынан бекитилген жождун филиалы жөнүндөгү жобонун негизинде ишке ашырылат. Жождун филиалы жөнүндөгү жободо жож тарабынан ага берилген функциялар менен укуктуулук күчүнүн **~~бардыгы~~** көрсөтүлүшү керек. | 6. Жождун филиалы юридикалык жак болуп эсептелбейт. Жождун филиалы өзүнүн ишмердүүлүгүн ушул жобого ылайык иштелип чыккан уюмдаштыруучу жана Кыргыз Республикасынын **билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы** менен макулдашуу боюнча жождун окумуштуулар кеңешинин чечими менен бекитилген жобонун негизинде жана жождун уставына ылайык ишке ашырат. Жождун филиалы жөнүндө жободо жож тарабынан ага ыйгарылган функциялар жана укуктар көрсөтүлүшү керек.  |
| 9. Филиалдын иш-аракеттерин түздөн-түз башкарууну окумуштуулук даражасы, окуу-методикалык, илимий жана жождо уюштуруучулук иштер боюнча тажрыйбасы бар кызматчылардын арасынан Кыргыз Республикасынын **Билим жана маданият министрлигинин** макулдугу боюнча жождун ректорунун буйругу менен дайындалган жетекчи (директор) ишке ашырат. | 9. Жождун филиалынын ишмердүүлүгүн түздөн-түз башкарууну окумуштуулук даражага ээ, окуу-усулдук, илимий жана жождо уюштуруучулук иш алып баруу боюнча тажрыйбасы бар кызматкерлердин ичинен Кыргыз Республикасынын **билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы** менен макулдашуубоюнча жождун ректорунун буйругу менен дайындалган жетекчи (директор) ишке ашырат. |
| 11. Билим берүү иштерине лицензиясы бар жождун филиалы кесиптик билим берүү программаларын толук эмес же толук өлчөмдө жүзөгө ашыра алат. **Мындай учурда программаларды окутуунун сырттан, күндүзгү - сырттан (кечки) жана дистанциялык формалары боюнча ишке ашырууга жождун филиалында ошол программалар менен окутуунун күндүзгү формасы болгондо гана уруксат берилет.** | 11. Билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө карата лицензиясы бар жождун филиалы кесиптик билим берүү программаларын тожарым-жартылай же толук көлөмдө ишке ашыра алат. **Бул учурда окутуунун сырттан, күндүзгү-сырттан (кечки) формалары боюнча, ошондой эле аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен программаларды ишке ашырууга карата уруксат жождун филиалында бул программаны күндүзгү окутуу формасы боюнча толук көлөмдө ишке ашырылган учурда гана берилет.** |
| ~~12. Жождун филиалдарында аскер даярдыгынын билим берүү программалары ишке ашырылбайт.~~ | Күчүн жоготту деп табылган |
| 14. Билим берүүнүн толук көлөмдөгү программасын жана бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоону ишке ашырып жаткан жождун филиалы өз алдынча же өзү анын структуралык бөлүмү болуп турган жождун курамында **~~мамлекеттик аккредитациядан (аттестациядан)~~** өтөт. | 14. Билим берүүнүн толук көлөмдөгү программасын жана бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоону ишке ашырып жаткан жождун филиалы өз алдынча же түзүмдүк бөлүмү болгон жождун курамында аккредитациядан өтөт. |
| 15. Билим берүү программаларын толук эмес өлчөмдө жүзөгө ашырып жаткан жождун филиалы **~~мамлекеттик~~** аккредитациядан **~~(аттестациядан)~~** жождун курамында гана өтөө. | 15. Билим берүү программаларын толук эмес көлөмдө ишке ашырып жаткан жождун филиалы аккредитациядан жождун курамында өтөт. |
| 16. **Жождун филиалында окутуунун биринчи курсуна кабыл алуунун чеги менен структурасы лицензиялоо менен мамлекеттик аккредитациянын (аттестациянын) жылыштары боюнча Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан белгиленген чектин негизинде аныкталат.** Жож уютуруучулардын макулдугу менен жождун филиалында мамлекеттик бюджеттин каражатынын эсебинен окутуу үчүн студенттерди кабыл алуунун өлчөмүн ошол жожго жыл сайын белгилөөнүүчү контролдук сандын алкагында аныктайт. | 16. **Жождун филиалында окутуунун биринчи курсуна кабыл алуунун көлөмү жана түзүмү аны лицензиялоонун жыйынтыгы боюнча белгиленген чегине жеткен контингенти менен аныкталат.** Жож уюмдаштыруучу менен макулдашуу боюнча мамлекеттик бюджеттин каражатынын эсебинен жождун филиалында окутуу үчүн студенттерди кабыл алуунун көлөмүн жожго жыл сайын белгиленүүчү контролдук сандын алкагында аныктайт. |
| 20. **Мамлекеттик аттестациядан** өчкөн жождун филиалы бүтүрүүчүлөргө жождун филиалынын жана өзү тутумуна кирген негизги (башкы) жождун аталыштары, филиалдын жайгашкан орду көрсөтүлгөн мамлекеттик үлгүдөгү документ берилет. | 20. **Аккредитациядан** өткөн жождун филиалы бүтүрүүчүлөргө жождун филиалынын жана өзү курамына кирген башкы жождун аталышын, филиалдын жайгашкан орду көрсөтүлгөн мамлекеттик **же өздүк** үлгүдөгү документти берет. |
| 22. Кыргыз Республикасынын аймагындагы чет мамлекеттин жожунун филиалы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жождорунун чет мамлекеттин аймагындагы филиалдары Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине (макулдашууларына) ылайык түзүлөт, өзүнүн иш-аракеттерин жүзөгө ашырышат жана лицензиялоодон, **~~мамлекеттик~~** аккредитациядан **~~(аттестациядан)~~** өтөт. | 22. Кыргыз Республикасынын территориясындагы чет мамлекеттик жождун филиалы, ошондой эле чет мамлекеттин территориясындагы Кыргыз Республикасынын жожунун филиалы Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине (макулдашууларына) ылайык түзүлөт, өзүнүн ишмердүүлүгүн ишке ашырат жана лицензиялоодон, аккредитациядан өтөт. |
| 1. **Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүү уюмдары жөнүндө жобо жаңы редакцияда баяндалсын**
 |
| 1. **Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү уюмдары жөнүндө жобо**
 |
| 1.5. Кесиптик орто окуу жайынын аталышы аны түзүүдө белгиленет, кайра уюштурууда же **~~мамлекеттик~~** аккредитациялоодо **~~(аттестациялоодо)~~** өзгөрүп кетиши жана адистерди даярдоонун профили менен түрү, уюштуруучулук-укуктук формасын сактоого көрсөтмө болууга мүмкүн. | 1.5. Орто кесиптик окуу жайдын аталышы аны түзүүдө белгиленет, кайра уюштурууда же аккредитациялоодо өзгөрүшү мүмкүн, ошондой эле адистерди даярдоонун профилине жана түрүнө, уюштуруучулук-укуктук формасына карата көрсөтмөнү камтышы керек. |
| 2.1. Мамлекеттин бюджеттик каражаттарынын эсебинен кесиптик орто окуу жайларында окутууга кабыл алуу коождун баш ийген мамлекеттик башкаруу органы тарабынан аныкталат. | 2.1. Студенттерди окождорго мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен окууга кабыл алуунун көлөмү жана түзүмү **Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат**. |
| 3.2. Коождордо кесиптик орто билим берүү программалары боюнча окутуунун мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген ченем мөөнөттөрүнө ылайык белгиленет. **~~Өтө зарыл өзгөчө учурларда кесиптик орто билим берүүнүн конкреттүү кесиптик орто билим берүү программалары боюнча окутуунун мөөнөтү окутуунун ченемдик мөөнөттөрүнө салыштыруу боюнча өзгөртүлөт.~~** | 3.2. Окождордо орто кесиптик билим берүү программалары боюнча окутуунун мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген ченемдик мөөнөттөргө ылайык белгиленет. |
| **3.7. Адистик коож студенттеринин профиль (технологиялык) боюнча өндүрүштүк (кесиптик) практика менен диплом алдындагы өндүрүштүк (кесиптик) практикалары, эреже катарында, ишканаларда, мекемелерде жана башка уюмдарда коождор менен ошол уюмдардын ортосунда түзүлүүчү келишимдердин негизинде жүргүзүлөт.****Кесиптик орто билим берүүчү уюмдарда өткөрүлүүчү студенттердин кесиптик өндүрүштүк практикасм жөнүндөгү жобо Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан бекитилет.** | **3.7. Окождордун студенттеринин адистиги боюнча өндүрүштүк (кесиптик) практикасы ишканаларда, мекемелерде жана башка уюмдарда алардын ортосунда түзүлгөн келишимдин жана ал жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген жобонун негизинде өткөрүлөт.** |
| 3.8. **Студеттердин курс аралык аттестациясынын баа коюу фомасынын тартиби менен мезгилдүүлүгүн талдоодо коож өз алдынчалыкка ээ.****Студенттердин алып жаткан билимдерин текшерүү жана курс аралык аттестациялары жөнүндөгү жобо коождун өзү тарабынан иштелип чыгат. Күндүз, күндүз-сырттан (кечкисин) окуу жана сырттан окуу формалары боюнча студенттердин курс аралык процессинде өтүп жаткан сыноолордун (экзамендердин) саны окуу жылында 8ден, ал эми эсепке алуунун (зачеттук) саны - 10дон ашпоого тийиш.** Бул аталган сандарга дене тарбия жана факультативдик сабактар боюнча сыноолор менен эсепке алуунун (зачеттун) саны кошулбайт.**~~Мамлекеттик~~** аккредитациясы **~~(аттестациясы)~~** бар коождордун бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы тарабынан ишке ашырылат. Кесиптик орто билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын жобосу Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан бекитилет. | **3.8. Окож студенттердин жетишүүчүлүгүн көзөмөлдөөнү студенттерди учурдагы текшерүү жана орто аралык аттестациялоонун жүрүшүндө жүзөгө ашырат. Окождун студенттерин учурдагы текшерүү жана орто аралык аттестациялоо жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.****Окутуунун бардык формалары боюнча студенттерди орто аралык аттестациялоо процессиндеги экзамендердин саны окуу семестринде 9дан ашпашы керек.** Көрсөтүлгөн санга дене тарбия жана факультативдик дисциплиналар боюнча экзамендер жана зачеттор кирбейт.Аккредитациясы бар окождордун бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы мамлекеттик аттестациялоо комиссиялары тарабынан ишке ашырылат. Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясы жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет. |
| 3.9. **~~Мамлекеттик~~** аккредитациясы **~~(аттестациясы)~~** бар коож билим берүүнүн тийиштүү программасын толук өлчөмдө өздөштүргөн жана жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациядан өткөн бүтүрүүчүлөргө кесиптик орто билим жөнүндө мамлекеттик үлгүдө диплом берет.**~~Бүтүрүүчүлөрдүн билими менен билгичтиги "эң жакшы" (5), "жакшы" (4), "канаттандыраарлык" (3), "эсепке алынды" (зачет), (зачтено) деп аныкталат да, кесиптик орто билим жөнүндөгү дипломдун тиркемесинде: көрсөтүлөт.~~** | 3.9. Аккредитациясы бар окож билим берүүнүн тиешелүү программасын толук көлөмдө өздөштүргөн жана жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациядан өткөн бүтүрүүчүлөргө орто кесиптик билими жөнүндө мамлекеттик **же өздүк** үлгүдөгү диплом берет. |
| **3.10. Коождон чыгарылгандарга белгиленген үлгүдөгү алган билиминин көлөмү менен мазмунун чагылдырган белгиленген үлгүдөгү академиялык маалымкат (справка) берилет.** | **3.10. Орто кесиптик билим берүү уюмунан чыгарылган студентке билими жөнүндө документтин түп нускасы жана белгиленген үлгүдөгү академиялык маалымкат финансылык жана материалдык карыздардын ордун толтургандан кийин, анын ичинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы мыйзамдарында каралган учурларда бюджеттик негизде окутуунун наркынын ордун толтургандан кийин берилет.** |
| 4.5. Мамлекеттик коож Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан түзүлөт, кайра уюштурулат жана жоюлат. Мамлекеттик эмес коож аны уюштуруучу тарабынан түзүлөт, кайра уюштурулат жана жоюлат. Коож, ошондой эле белгиленген тартипте, **~~мамлекеттик~~** аккредитациянын **~~(аттестациянын)~~** жыйынтыктары боюнча кайра уюштурулат жана жоюлат. | 4.5. Мамлекеттик окож Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан түзүлөт, кайра уюштурулат жана жоюлат. Мамлекеттик эмес окож аны уюмдаштыруучу тарабынан түзүлөт, кайра уюштурулат жана жоюлат. Окож, ошондой эле белгиленген тартипте аккредитациянын жыйынтыктары боюнча кайра уюштурулат жана жоюлат |
| 5.9. Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан белгиленген тартипте медициналык көрсөтмөлөр боюнча жана башка өзгөчө кырдаал шарттарда студентке академиялык отпуск берилет. | **5.9. Окождордун студенттерине академиялык өргүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте берилет.** |
| 5.11. Студенттерди бир коождон экинчи коожго **~~же жогорку окуу жайынан коожго~~** которуу Кыргыз Республикасынын **~~Билим жана маданият министрлиги~~** белгиленген тартипте ишке ашырылат. | 5.11. Студенттердин бир окождон экинчи окожго которуу **Кыргыз Республикасынын Өкмөтү** белгиленген тартипте ишке ашырылат.  |
| 1. **Кыргыз Республикасында кошумча кесиптик билим берүү жөнүндө жобо**
 |
| 1.3. Кесиптик жактан кайра даярдоо маселеси кошумча билим алууга, үйрөнүүгө жана машыгууга, ыкмага машыгууга жана көнүгүүгө ээ болуу менен бирге кесиптик билими бар адамдын кесиптик иш-аракеттин жаңы түрлөрүн өздөштүрүүгө өтө зарыл кесиптик билиминин чегинде айрым сабакты, техника менен жаңы технологияларды окуп үйрөнүүсүн көздөйт.Ошондой эле, бул кесиптик кайра даярдоо маселеси ал адистердин азыркы учурдагы өзгөргөн экономикалык жана социо-маданий шарттарга адаптациялоо үчүн алардын квалификацияларын кеңейтүү жана өздөрүнүн кесиптик билимдеринин базасында кошумча жаңы квалификацияны ыйгаруу менен жаңы кесиптик иш-аракеттерди алпаруу максатында ишке ашырылат. Кошумча квалификация алуу үчүн жүргүзүлүп жаткан кесиптик кайра даярдоо иштери **~~эл аралык талаптар менен стандарттарды эске алуу~~** жана кесиптик билим берүү программаларын кошумча өздөштүрүү жолу менен жүргүзүлөт. | 1.3. Кесиптик кайра даярдоо кошумча билимдерге, жөндөмдөргө жана көндүмдөргө ээ болуу максатында ишке ашырылат жана билим алуучулардын ээ болгон кесиптик билиминин чегинде кесиптик ишмердүүлүктүн жаңы түрүн аткаруу үчүн өзүнчө окутуу дисциплиналарын, техниканын жана жаңы технологиялардын бөлүмдөрүн өздөштүрүүнү эске алат.Кесиптик кайра даярдоо ошондой эле адистердин квалификацияларын кеңейтүү, алардын өзгөргөн экономикалык, социомаданий шарттарга ыңгайлашуусун камсыздоо жана ээ болгон билиминин базасында кошумча квалификацияны ыйгаруу менен жаңы кесиптик ишмердүүлүктү жүргүзүү максатында ишке ашырылат. Кошумча квалификацияга ээ болуу үчүн кесиптик кайра даярдоо кошумча кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүү аркылуу ишке ашырылат. |
| ~~1.4. Адистерди кесиптик жактан кайра даярдоо программаларын ишке ашыруунун тартиби менен шарттары Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан тийиштүү профилдин башка мамлекеттик башкаруу органдары менен бирдикте аныкталат. Кесиптик кайра даярдоонун багыттары заказчылардын макулдугу боюнча кесиптик кошумча билим берүүнүн билим берүү уюму тарабынан аныкталат.~~ | Күчүн жоготту деп табылган |
| 2.5. Мамлекеттик башкаруу органдары менен уюмдары (мекемелери) өздөрүнүн уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан, адистердин өз алдынча курстарын (мектептерди, борборлорду ж.б.), квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо уюмдарын түзүү укугуна ээлик кылат **~~жана ал жөнүндө билим берүү башкармалыгынын мамлекеттик борбордук органына билдирүүгө милдеттүү.~~** | 2.5. Мамлекеттик башкаруу органдары жана уюмдары (мекемелери) уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан адистердин квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо курстарын (мектептерин, борборлорун ж.б.) өз алдынча түзүү укугуна ээ.  |
| 2.6. Кесиптик кошумча билим берүүнү уюштурууга жарандарды кабыл алуунун тартиби ошол уюмдар тарабынан белгиленип, **алардын** **өздөрү баш ийген жогорку уюмдары менен макулдашылат** **жана** уставдарында бекемделет.Кабыл алуу учурунда билим берүүчү уюмдар жарандарды устав менен кесиптик кошумча билим берүүнүн тийиштүү программасы, ошондой эле билим берүү иштерин жүргүзүүгө укук берүүчү лицензия ж.б. окуу процесстерди уюштурууну жөнгө салуучу документтер менен тааныштырууга милдеттүү. | 2.6. Кошумча кесиптик билим берүү уюмдарына жарандарды кабыл алуу тартиби бул уюмдар тарабынан **өз алдынча** белгиленет жана уставдарында бекитилет.Кабыл алуу учурунда билим берүү уюмдары жарандарды устав менен, кошумча кесиптик билим берүүнүн тиешелүү программасы, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө карата лицензиясы жана билим берүү процессинин уюштурулушун регламенттеген документтер менен тааныштырууга милдеттүү. |
| **4.4. Адистердин кесиптик кайра даярдоо программаларды өздөштүрүү сөзсүз түрдө мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация менен аякталат. Кесиптик кайра даярдоо программалары боюнча жыйынтыктоочу аттестацияны өткөрүү үчүн мамлекеттик аттестациялоочу комиссия түзүлүп, анын төрагасы Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги менен макулдашылып, билим берүү уюмунун уюштуруучусу тарабынан бекитилет.** | **4.4. Кошумча кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүү угуучулардын жыйынтыктоочу аттестациясы менен уюм өз алдынча аныктаган формада аяктайт.** |
| **4.5. Жыйынтыктоочу аттестациядан ийгиликтүү өткөн угуучуларга кесиптик билим берүүчү программанын тийиштүү түрүн өздөштүргөндүгү жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документ берилет. Квалификацияны жогорулатууну же кесиптик кайра даярдоону өткөндүгү жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтердин формасы Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан иштелип бекитилет.** | **4.5. Жыйынтыктоочу аттестациядан ийгиликтүү өткөн угуучуларга тиешелүү түрдөгү кошумча кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүү жөнүндө документтер берилет. Квалификацияны жогорулатуу же кесиптик кайра даярдоодон өткөндүгү жөнүндө документтердин типтүү формалары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.****Кесиптик кайра даярдоо жөнүндө документте көрсөтүлгөн квалификация ээсине аныкталган кесиптик ишмердүүлүктү жана (же) так аныкталган эмгек функцияларын аткаруу укугун берет, алар үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кошумча кесиптик билим берүүнүн натыйжасы боюнча квалификациянын болуусуна карата милдеттүү талаптар аныкталган, эгерде башкасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленбесе.** |
| 5.2 Кесиптик кошумча билим берүү программалары менен заказчылардын керектөө талаптары эске алынуу менен билим берүү уюмдары тарабынан иштелип, бекитилип, ошондой эле (даярдоонун же адистердин багыттары боюнча) билим берүүнүн тийиштүү мамлекеттик стандарттарынын талаптарына ылайык билим берүү уюмдары (тарабынан ишке ашырылат.**Кесиптик кошумча билим берүү программаларынын мазмуну, аларды өздөштүрүүнүүн жана окутуунун мөөнөтү кесиптик кошумча билим берүүнүн мазмунуна коюлуучу талаптарды эске алуу менен аныкталат.****Кесиптик кошумча билим берүү программаларынын минимум мазмунуна жана кесиптик кайра даярдоонун деңгээлине коюлуучу талаптар мамлекеттик билим берүүнү башкаруунун борбордук органы тарабынан алардын компетенциясынын чегинде мамлекеттик башкаруунун тийиштүү органдары менен бирдикте аныкталат.** | 5.2. Кошумча кесиптик билим берүү программалары билим берүү уюмдары тарабынан буйрутма ээсинин муктаждыктарын, ошондой эле багыты же адистиги боюнча тийиштүү мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарын эске алуу менен иштелип чыгат, бекитилет жана ишке ашырылат. **Кошумча кесиптик билим берүү программаларынын мазмуну, аларды өздөштүрүүнүн формалары жана окутуу мөөнөтү билим берүү уюму тарабынан квалификациялардын улуттук алкагын, квалификациялардын тармактык, сектордук алкактарын жана кесиптик стандарттарды (бар болсо), тиешелүү кызматтар, кесиптер жана адистиктер боюнча квалификациялык талаптарды же кесиптик билимдерге жана тиешелүү кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү көндүмдөргө карата квалификациялык талаптарды эске алуу менен аныкталат.** **Кошумча кесиптик программанын түзүмүн жана аны өздөштүрүү боюнча сыйымдуулугун аныктоо үчүн кредиттер системасы колдонулушу мүмкүн. Кошумча кесиптик программа боюнча кредиттердин саны уюм тарабынан белгиленет.** |
| ~~5.3. Мамлекеттик аккредитациясы (аттестациясы) бар кесиптик кошумча билим берүүчү уюмдар окутуу пландарын, анын ичинде жекече окутуунун окуу пландарын өз алдынча иштеп чыгууга жана аларды бекитүүгө укуктуу. Окуу пландарын иштеп чыгуунун жана бекитүүнүн тартиби устав тарабынан аныкталат.~~ | Күчүн жоготту деп табылган |
| 5.4. Окутуунун кыска мөөнөттүү курстарынын же тематикалык жана проблемалуу семинарлардын ишине катышуу аркылуу билим берүү стандарттарынын улам барган сайын жогорулап жаткан талаптарына ылайык квалификацияны жогорулатуунун кесиптик кошумча билим берүү программалары билим менен ыкмаларды жаңылоо максатында 72 саттан 100 саатка чейинки өлчөмдө ишке ашырылат. Ал эми, 100 сааттан ашык өлчөмдө узак убакытка чейин окутуунун квалификацияны жогорулатуу программалары болсо, актуалдуу проблемаларды терең үйрөнүү жана кесиптик ыкмаларга ээ болуу максатында ишке ашырылат.Өзүнүн кесиптик билиминин чегинде кесиптик иш-аракеттердин жаңы түрлөрүн аткаруу үчүн адиске өтө зарыл билим, ыкма жана машыгууларды берүүчү окуу программасы боюнча 500 сааттан ашык өлчөмдөгү кесиптик кайра даярдоонун кошумча билим берүү программалары жүзөгө ашырылат. Квалификацияны кеңейтүү жана ишке ашыруу максатында 1000 сааттан ашык өлчөмдө алган адистиктин базасында кошумча квалификация ыйгаруу менен жогорку билимге кошумча окуу программалары ишке ашырылат.Кошумча билим берүү программалары жекече окуу программалары боюнча ошондой эле өз алдынча окуу формасы боюнча жүзөгө ашырылышы мүмкүн. | 5.4. Квалификацияны жогорулатуунун кошумча билим берүү программалары 72 сааттан 100 саатка чейинки көлөмдө окутуунун кыска мөөнөттү тематикалык курстарынын же тематикалык жана көйгөлүү семинарларга катышуу аркылуу билим берүү стандарттарынын дайыма өсүп жаткан талаптарына ылайык билимдерди жана көндүмдөрдү жаңылоо максатында ишке ашырылат. 100 сааттан жогору көлөмдөгү квалификацияны жогорулатуунун узак мөөнөттүү окутуунун программалары актуалдуу көйгөйлөрдү тереңдетип өздөштүрүү же кесиптик **компетенцияларга** ээ болуу максатында ишке ашырылат. **Квалификацияны жогорулатуу программасынын түзүмүндө бар болгон квалификациянын алкагында кесиптик компетенциялардын тизмесинин баяндамасы көрсөтүлүшү керек, алардын сапаттык өзгөрүүсү окутуунун натыйжасында ишке ашырылат.****500 сааттан ашык көлөмдө ишке ашырылуучу кесиптик кайра даярдоонун кошумча билим берүү программалары ээ болгон кесиптик билиминин чегинде кесиптик ишмердүүлүктүн жаңы түрүн жүргүзүү үчүн адистин тиешелүү кесиптик компетенцияларын калыптандырат. Квалфикацияны кеңейтүү жана кесиптик ишмердүүлүктүн жаңы түрүн жүргүзүү максатында 900 сааттан ашык көлөмдө ээ болгон багыттын/адистиктин базасында кошумча квалификацияны ыйгаруу менен жогорку билимге кошумча окуу программалары ишке ашырылат. Кесиптик кайра даярдоо программасынын түзүмүндө төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:****- кесиптик ишмердүүлүктүн жаңы түрлөрүнүн жана эмгек функцияларынын мүнөздөмөлөрү;****- жакшыртууга тийиш болгон компетенциялардын мүнөздөмөсү жана (же) программаны өздөштүрүүнүн натыйжасында түзүлүүчү жаңы компетенциялардын тизмеси.**Кошумча билим берүү программалары индивидуалдуу окутуу программалары боюнча да, өз алдынча билим алуу формасында да ишке ашырылышы мүмкүн. |
| **Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы № 470 “Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуучу актыларды бекитүү жөнүндө” токтому** |
| 1. Төмөнкүлөр бекитилсин:- Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмуна студенттерди кабыл алуунун [тартиби](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96146?cl=ky-kg) (1-тиркеме);- Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун студенттерин которуу, кайра кабыл алуу, окуудан чыгаруу жана аларга академиялык өргүү берүү тартиби жөнүндө [жобо](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96147?cl=ky-kg) (2-тиркеме);- Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө [жобо](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96148?cl=ky-kg) (3-тиркеме);- Кыргыз Республикасында кесиптик орто билим берүүнүн окуу-усулдук кеңеши тууралуу [жобо](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96149?cl=ky-kg) (4-тиркеме);- Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун студенттеринин өндүрүштүк (кесиптик) практикасы жөнүндө [жобо](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96150?cl=ky-kg) (5-тиркеме). | 1. Төмөнкүлөр бекитилсин:- Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү уюмдарына студенттерди кабыл алуунун тартиби (1-тиркеме);- Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү уюмунун студенттерин которуу, кайра кабыл алуу, окуудан чыгаруу жана аларга академиялык отпуск берүү тартиби жөнүндө жобо (2-тиркеме); - Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү уюмунун бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө жобо (3-тиркеме);- Кыргыз Республикасында орто кесиптик билим берүүнүн окуу-усулдук кеңеши тууралуу жобо (4-тиркеме);- Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттеринин өндүрүштүк (кесиптик) практикасы жөнүндө жобо (5-тиркеме);**- Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттерин учурдагы текшерүү жана орто аралык аттестациялоо жөнүндө жобо (6-тиркеме).** |
| 1. **Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү уюмунун студенттерин которуу, кайра кабыл алуу, окуудан чыгаруу жана аларга академиялык отпуск берүү тартиби жөнүндө жобо**
 |
| 2. Бул жобо, эгер студент которулуп жаткан окуу жайдын (мындан ары - баштапкы окуу жайы) жана студент которулуп бара турган окуу жайдын (мындан ары - кабыл алуучу окуу жайы) **~~мамлекеттик~~** аккредитациясы **~~(аттестациясы)~~** бар болсо, окуу жайлардагы студенттердин которулуу процедурасын жөнгө салат. | 2. Бул жобо студент которулуп жаткан окуу жайдын (мындан ары - баштапкы окуу жай) жана студент которулуп бара турган окуу жайдын (мындан ары - кабыл алуучу окуу жай) аккредитациясы бар болсо, окуу жайлардагы студенттердин которулуу процедурасын жөнгө салат. |
| 3. Бардык окуу жайларда, окуу жайдын уюштуруу-укуктук формаларына (ведомстволук тиешесине же менчиктин формасына) карабастан студенттерди биринчи жана акыркы курстарда которууга **~~жана кайра кабыл алууга~~** жол берилбейт.Эгер студенттин ишкана, мекеме, уюм же жеке жак менен түзгөн келишими бар болсо, анда анын башка окуу жайына которуудан же бир адистиктен башка адистикке которуудан мурда келишим өзгөртүлүшү керек. | 3. Бардык окуу жайларда, окуу жайдын уюштуруу-укуктук формаларына (ведомстволук караштуулугуна же менчиктин формасына) карабастан студенттерди биринчи жана акыркы курстарда которууга жол берилбейт.Эгер студенттин ишкана, мекеме, уюм же жеке жак менен түзгөн келишими бар болсо, анда аны башка окуу жайга которуудан же бир адистиктен башка адистикке которуудан мурда келишим өзгөртүлүшү керек. |
| 1. **Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү уюмунун бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө жобо**
 |
| 2. Бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоо **~~мамлекеттик~~** аккредитацияга **~~(аттестацияга)~~** ээ орто кесиптик билим берүү уюмдарында өткөрүлөт жана ал билим деңгээли, квалификациясы жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документ берүү менен жыйынтыкталат. | 2. Бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоо аккредитацияланган орто кесиптик билим берүү уюмдарында өткөрүлөт жана ал билим деңгээли, квалификациясы жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документ берүү менен жыйынтыкталат.  |
| **3. Мамлекеттик аккредитациясы (аттестациясы) жок окуу жайларда билим алгандардын бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоодон өтүүгө жана мамлекеттик же өздүк үлгүдөгү диплом алууга укугу кесиптик билим берүү мамлекеттик уюмдар аркылуу камсыздалат.** | **3. Аккредитацияланбаган окуу жайларда билим алган адамдардын бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоого жана мамлекеттик үлгүдөгү же өздүк үлгүдөгү димплом алууга укугу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын чечиминин негизинде камсыздалат.** |
| 12. Ар бир адистик боюнча мамлекеттик аттестациялык комиссиянын төрагасынын коож карамагында турган тийиштүү мамлекеттик орган менен макулдашылган кандидатурасын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекитет. | 12. Ар бир адистик боюнча мамлекеттик аттестациялык комиссиянын төрагасынын коож карамагында турган тийиштүү мамлекеттик орган менен макулдашылган кандидатурасын Кыргыз Республикасынын **билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы** бекитет. |
| 14. **~~Мамлекеттик~~** аккредитациясы **~~(аттестациясы)~~** бар жана мамлекеттик үлгүдөгү документти берген мамлекеттик эмес орто кесиптик окуу жайлар үчүн мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын төрагаларын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекитет. | 14. Аккредитациясы бар жана мамлекеттик үлгүдөгү документти берген мамлекеттик эмес орто кесиптик окуу жайлар үчүн мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын төрагаларын Кыргыз Республикасынын **билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы** бекитет. |
| 1. **Кыргыз Республикасында кесиптик орто билим берүүнүн окуу-усулдук кеңеши жөнүндө жобо**
 |
| 1. Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү тармагынын окуу-усулдук кеңеши (мындан ары - Кеңеш) Кыргыз Республикасындагы кесиптик орто окуу жайлардын (мындан ары - КООЖ) илимий-педагогикалык кызматкерлерин бириктирген, кесиптик орто билим берүүнү башкаруунун мамлекеттик-коомдук формасы болуп эсептелет. Кеңеш **Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдында түзүлөт.** | 1. Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү тармагынын окуу-усулдук кеңеши (мындан ары - Кеңеш) Кыргыз Республикасындагы кесиптик орто окуу жайлардын (мындан ары - окож) илимий-педагогикалык кызматкерлерин бириктирген, кесиптик орто билим берүүнү башкаруунун мамлекеттик-коомдук формасы болуп эсептелет. Кеңеш Кыргыз Республикасынын **билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын** алдында түзүлөт. |
| 2. Кеңештин ишинин багыттарынын тизмесин **Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (мындан ары - Министрлик)** аныктайт. | 2. Кеңештин ишинин багыттарынын тизмесин **Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы** аныктайт. |
| 10. **Министрликтин** тапшырмасы боюнча окуу-методикалык кеңеш:- окуу процессин, окутуунун технологиясын жана студенттердин билимин текшерүүнү өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;- **адистиктерди аттестациялоонун** **(жана окождорду аккредитациялоонун)** критерийлерин иштеп чыгууда катышат. | 10. **Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын** тапшырмасы боюнча окуу-усулдук кеңеш:- окуу процессин, окутуу технологиясын жана студенттердин билимин текшерүүнү жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;- **адистиктер боюнча окождорду аккредитациялоонун** критерийлерин иштеп чыгууга катышат. |
| 11. Кеңештин ишин **Министрликтин** буйругу менен бекитилчү төрага жетектейт, ал Кеңештин персоналык курамын түзөт, Кеңештин адистиктер боюнча ишин координациялайт, кесиптик орто окуу жайлардын окутуучулар курамын чыгармачыл топтордо жана комиссияларда иштөөгө тартуу үчүн окуу жайлар менен байланыштарды түзөт. | 11. Кеңештин ишин **Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын** буйругу менен бекитилүүчү төрага жетектейт, ал Кеңештин персоналдык курамын түзөт, Кеңештин адистиктер боюнча ишин координациялайт, кесиптик орто окуу жайлардын окутуучулар курамын чыгармачыл топтордо жана комиссияларда иштөөгө тартуу үчүн окуу жайлар менен байланыштарды түзөт. |
| 1. **Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмунун студенттеринин өндүрүштүк (кесиптик) практикасы жөнүндө жобо**
 |
| 3. Орто кесиптик билим берүү уюмдары студенттердин өндүрүштүк (кесиптик) практикасын уюштуруу жана өткөрүү боюнча усулдук сунуштарды даярдоонун профилдерин эске алуу менен иштеп чыгышат. | 3. Орто кесиптик билим берүү уюмдары студенттердин өндүрүштүк (кесиптик) практикасын уюштуруу жана өткөрүү боюнча усулдук сунуштарды даярдоонун профилдерин **жана тиешелүү кесиптик стандарттарды (бар болгон учурда)** эске алуу менен иштеп чыгат. |