VYSOKOŠKOLÁCI V ČESKU[**Hospodářské noviny**](http://imm.newtonmedia.cz/muni/detail-zdroj.asp?back=%2Fmuni%2Fzprava%2Easp%3Fcal1%3D02072018%26cal2%3D31082018%26SUBMIT%3Dhledat%26wpzz%3D%26wnz%3D%26woz%3Dfakult%2A%2Binformatik%2A%2BOR%2Binformatik%2A%2BOR%2BIT%2BOR%2BZlatu%259Ak%2A%2BOR%2BFI%2BMU%2BOR%2BFI%2BMUNI%2BOR%2Bkyberbezpe%25E8nost%2BOR%2BVTP%2BOR%2BCERIT%2BOR%2BKYPO%2BOR%2Bvirtu%25E1ln%25ED%2Brealita%26wnm%3D%26wrz%3D%26waz%3D%26wqfd%3D2%26wqfm%3D7%26wqfy%3D2018%26wqtd%3D31%26wqtm%3D8%26wqty%3D2018%26wqfa%3D0%26wkt%3D%26ws%3D%26wzns%3D50%26wcz%3D26&nm=Hospod%E1%F8sk%E9+noviny)**| 2.8.2018 | Rubrika: Extra | Strana: 2 | Autor:**[**Gabriela Štvrtňová, Karolína Oškerová**](http://imm.newtonmedia.cz/muni/search.asp?waz=%22%22)**| Téma: Masarykova univerzita, vysoké školy**  
  
  
STÁLE PATŘÍME MEZI ZEMĚ S NEJNIŽŠÍM PODÍLEM VYSOKOŠKOLÁKŮ V EU. TITUL SE PŘITOM NA TRHU PRÁCE CENÍ. ABY NA NĚM ALE ABSOLVENTI USPĚLI, OTEVÍRAJÍ UNIVERZITY NOVÉ OBORY A VÍCE SE PROPOJUJÍ S FIRMAMI.  
  
OPROTI EU MÁME MÉNĚ VYSOKOŠKOLÁKŮ  
Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí v Česku v posledních letech stále stoupá, celkem jich je tu už přes  
1,6 milionu. Přesto je u nás jejich podíl stále jeden z nejnižších v EU.  
Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku 25–34 let  
Litva 55,6 %  
Lucembursko 51,3 %  
Švýcarsko 50,1 %  
Island 47,6 %  
Švédsko 47,4 %  
Velká Británie 47,3 %  
Nizozemsko 46,6 %  
Dánsko 46,2 %  
Belgie 45,7 %  
Slovinsko 44,5 %  
Francie 44,3 %  
Polsko 43,6 %  
Estonsko 43,1 %  
Španělsko 42,6 %  
Řecko 42,5 %  
Lotyšsko 41,6 %  
Rakousko 40,3 %  
Finsko 40,3 %  
EU 39 %  
Slovensko 35,1 %  
Portugalsko 34 %  
Česká republika 33,8 %  
Malta 33,5 %  
Bulharsko 33,4 %  
Německo 31,3 %  
Maďarsko 30,2 %  
Itálie 26,9 %  
Rumunsko 25,6 %  
  
UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU  
(průměr za celý rok 2017)  
  
74 % celková míra  
Zaměstnanost vysokoškoláků zaměstnanosti v Česku  
Česká republika  
79,8 %  
EU 28  
84,4 %  
Nezaměstnanost vysokoškoláků  
Česká republika  
1,2 %  
EU 28  
5 %  
2,4 % 100 %  
celková míra nezaměstnanosti v Česku  
  
NEJVÍCE ABSOLVENTŮ  
(podle oborů 2016)  
obchod a administrativa  
12 518  
společenské vědy a vědy o lidském chování  
7418  
inženýrství a strojírenství  
6284  
zdravotní péče  
5494  
vzdělání a výchova  
5370  
  
66  
  
VYSOKÝCH ŠKOL  
JE V ČESKU  
  
soukromé 38  
  
26 veřejné  
  
2 státní  
  
KOLIK LIDÍ KAŽDÝ ROK ÚSPĚŠNĚ UKONČÍ VŠ  
Počet absolventů v posledních letech klesá, mírně stoupá podíl cizinců, kterých bylo v roce 2016 10,5 %.  
  
MEZINÁRODNÍ HODNOCENÍ ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL  
  
QS University Ranking  
Jeden z nejsledovanějších žebříčků  
svého druhu hodnotí tisíc vysokých  
škol na světě. Žebříčku v posledních  
letech vévodí Massachusetts  
Institute of Technology. České  
vysoké školy si v posledním vydání  
z června 2018 meziročně pohoršily,  
jedinou výjimkou je Palackého  
univerzita v Olomouci.  
  
2015 2016 2017 2018  
Univerzita Karlova 279. 302. 314. 317.  
České vysoké učení technické 451.–460. 501.–550. 491.–500. 531.–540.  
Masarykova univerzita 551.–600. 601.–650. 551.–600. 571.–580.  
Vysoké učení technické Brno 601.–650. 651.–700. 601.–650. 651.–700.  
Palackého univerzita v Olomouci 651.–700. 701.–750. 651.–700.  
  
Na evropské poměry zůstává vysoký podíl našich absolventů neaktivní – přestože zaměstnavatelé pracovní sílu zoufale shánějí. Souvisí to s délkou mateřské dovolené a jejím finančním zajištěním, s tím, že pro nezaměstnané absolventy bez praxe není výhodné se evidovat na úřadu práce, ale rovněž s tím, že poptávka pracovního trhu se míjí s oborovou strukturou absolventů, a dostupná pracovní místa proto neodpovídají jejich očekáváním. Jan Koucký, ředitel Střediska vzdělávací politiky PedF UK JAK UNIVERZITY REAGUJÍ NA POŽADAVKY TRHU PRÁCE Masarykova univerzita Univerzita zavedla nové obory. Například magisterský program klinická farmacie a biotechnologie. Zároveň se snaží zvýšit podíl praktické výuky a praxí během studia. „Například **Fakulta** **informatiky** MU má navázanou úzkou spolupráci s firmami prostřednictvím technologického parku, který sídlí přímo v budově fakulty,“ uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Vysoké učení technické v Brně Zlepšila se nabídka oborů a zavedla podmínka pro doktorandy absolvovat stáž či část studia v zahraničí. „Komunikujeme s představiteli firem, získáváme zpětnou vazbu a upravujeme studijní programy podle potřeb praxe,“ řekla vedoucí odboru marketingu a vnějších vztahů Renata Herrmannová. České vysoké učení technické ČVUT pro propojení absolventů s firmami používá kariérní centrum. Podporovány jsou i inovativní projekty a startupové firmy pomocí podnikatelského inkubátoru. „Na některých katedrách v rámci výuky přednášejí lidé z praxe v daném oboru,“ řekla Ilona Prausová z odboru marketingu a PR. Univerzita Karlova Některé fakulty Univerzity Karlovy spolupracují se zaměstnavateli, studenti tak přecházejí ze studií přímo do praxe. Přírodovědecká a 1. lékařská fakulta mají společný projekt s Akademií věd České republiky BIOCEV. „Každoročně jsou pořádány pracovní veletrhy, a to jak na fakultách, tak na celouniverzitní úrovni. Zde je zájemcům poskytováno kariérní poradenství,“ řekl mluvčí UK Václav Hájek.  
  
27. místo patří České republice v žebříčku U21 Ranking of National Higher Education System, který srovnává kvalitu vysokoškolských systémů padesáti zemí světa. V měření, kterému vévodí USA, Švýcarsko a Británie, si Česko meziročně o dvě místa pohoršilo.  
  
Zdroje: ČSÚ, Eurostat, MŠMT, Středisko vzdělávací politiky PedF UK  
  
Foto autor| Grafika: Jana Jandáčková