# Folkhögskola – vad är det?

Manus till presentation om folkhögskolan, uppdaterat 2022

Manuset kan ses som ett stöd till powerpointpresentationen om folkhögskolan, sammanställd av Folkhögskolornas serviceorganisation, som står bakom folkhögskola.nu.

Lägg till eller ta bort bilder beroende på vad som passar just ditt presentationstillfälle.

## Bild 1

**Folkhögskola – vad är det?**

Folkhögskolan är en frivillig utbildningsform för vuxna, från det år någon fyller 18 år, och uppåt.

## Bild 2

**Över 150 folkhögskolor över hela landet**

Många ligger i vackra och natursköna miljöer på landsbygden, men det finns också folkhögskolor i tätorterna. Du kan söka vart som helst i landet och är inte bunden av regions- eller kommungränser.

**• Varje folkhögskola är självständig**

Varje enskild skola har stor frihet att själv utforma sin verksamhet. För varje folkhögskola finns en huvudman som driver skolan och kan påverka skolans profil. Det samlade kursutbudet visar på skolans ideologiska och kunskapsmässiga inriktning. Varje folkhögskola sköter sin egen antagning, det finns inget gemensamt ansökningssystem eller gemensam sista ansökningsdag.

**• Ungefär en tredjedel av alla folkhögskolor drivs av regioner eller landsting**

Vi brukar kalla dessa folkhögskolor för offentligägda.

**• Resten drivs av drivs av folkrörelser och organisationer**

Dessa har folkrörelser, intresseorganisationer eller föreningar som huvudmän och ägare. Exempel är nykterhetsorganisationer (exempelvis IOGT/NTO), kristna organisationer (till exempel svenska kyrkan, katolska kyrkan, frikyrkor), fackliga (till exempel LO) och en mängd övriga organisationer (till exempel idrottsrörelsen, Röda korset, scouter, finska föreningar).

**• Undervisningen är avgiftsfri och ger rätt till CSN**

Undervisningen är avgiftsfri och de flesta av de långa kurserna berättigar till studiestöd (CSN) All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri, men de studerande betalar för kurslitteratur, material, studieresor och eventuell mat och logi. Statligt studiestöd kan sökas genom CSN.

## Bild 3

**Folkhögskolans kännetecken**

**• Inga ämnesplaner**

Till skillnad från många andra skolformer är folkhögskolan inte bunden till traditionella ämnesuppdelningar, utan man kan studera ämnesövergripande teman. Utmärkande för undervisningen är att folkhögskolorna ofta arbetar med temastudier och projektarbeten. Bildningstanken och den personliga utvecklingen är viktiga grundstenar.

**• Samtal i fokus**

I undervisningen fokuseras mycket på utbyte av erfarenheter deltagare emellan. Samtal och diskussioner i kursgruppen är en viktig del av utbildningen på folkhögskolan.

**• Utbildningen utgår från deltagaren**

Folkhögskolan utgår från de erfarenheter som de studerande har med sig från arbete/studier, fritid - och själva livet. Deltagarna har stora möjligheter att själva påverka undervisningen. Olika metoder används i undervisningen, skapande inslag är viktiga.

De studerandes behov ska styra, läraren fungerar mer som handledare, och tillsammans planerar lärare och kursdeltagare studierna.

**• Internatet en del av lärandemiljön**

På många folkhögskolor ingår internatet som en viktig del i studiemiljön. Alla folkhögskolor tar även emot externatelever, det vill säga att deltagaren studerar på folkhögskolan utan att bo på internatet. Det finns också folkhögskolor som inte har något internat och då får deltagaren ordna boendet själv. Kultur i olika former spelar en viktig roll på folkhögskolorna. Vid sidan av själva undervisningen erbjuds många kultur- och fritidsaktiviteter som också syftar till att öka gemenskapen.

## Bild 4

**Folkhögskolans olika typer av kurser**

Folkhögskolorna ordnar kurser med en mängd olika inriktningar. Dessa är de vanligaste.

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och komvux och en parallell väg till vidare studier, för vuxna.

På folkhögskolornas profilkurser ägnar deltagaren sin tid åt det hen är intresserad av. En profilkurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, teater, språk eller hälsa. Profilkurser kallas ibland även för särskild kurs.

Det finns även en rad olika yrkesutbildningar på folkhögskola, till exempel fritidsledare, behandlingspedagog, personlig assistent, lärarassistent, Konsthantverkare, båtbyggare, teaterpedagog, musikpedagog, kantor, Journalist, Idrottsledare, friskvårdspedagog, Teckenspråkstolk, Turismyrken.

Många folkhögskolor håller även korta kurser under sommaren. Dessa kan vara inriktade på till exempel måleri, dans, hantverk.

Många folkhögskolor gör också uppdragsutbildningar åt kommuner och åt Arbetsförmedlingen. En del folkhögskolor anordnar Yrkeshögskoleutbildningar och vissa folkhögskolor har också SFI.

Inom de flesta kurstyperna finns alternativ att läsa på distans. Antingen helt utan fysiska träffar, eller med några träffar på skolan.

## Bild 5

**Allmän kurs**

På Allmän kurs ges inga betyg i enskilda ämnen. Istället får deltagaren ett samlat studieomdöme, en siffra 1-4 som sätts av all undervisande personal tillsammans. Studieomdömet kan sen användas för att söka till vidare studier. I urvalet till högskolan hamnar folkhögskoledeltagare med studieomdöme i en egen urvalsgrupp.

## Bild 6

Profilkurserna är oftast 1-2 år långa. Här får deltagaren ägna sig helt åt sitt intresse; musik, skrivande, hantverk eller något annat. Många går en profilkurs på folkhögskola för att förbereda sig och skapa arbetsprover till vidare studier. Många musiker och författare har börjat sin bana på folkhögskolans profilkurser.

## Bild 7

**Frågor?**

Mer information om landets alla folkhögskolor kan du få från Folkhögskolornas serviceorganisation, som står bakom webbplatsen folkhögskola.nu (alla folkhögskolors samlade kursutbud).

• folkhögskola.nu

• info@folkhogskola.nu

• 08-796 00 50