 **Lausunto**

 17.11.2014

Annankatu 12 A 15, 00120 HELSINKI puh. 040 573 0189 www.ktol.fi  Y-tunnus: 0201433-4
Annegatan 12 A 15, 00120 HELSINGFORS tel. 040 573 0189  www.ktol.fi  FO-nummer: 0201433-4

Opetus- ja kulttuuriministeriö

PL 29

00023 Valtioneuvosto

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain, ammattillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4§:n muuttamisesta (OKM 57/010/2014)

Viite: Lausuntopyyntö OKM 096:00/2014

Hallitus ehdottaa muutettavaksi lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämisluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevia säännöksiä. Oppilaitoksen ylläpitämisluvista päättäisi edelleen opetus- ja kulttuuriministeriö. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset ylläpitämisluvat säilyisivät ehdotetun lain mukaisina lupina, mutta ylläpitäjien taloudelliset edellytykset oppilaitoksen ylläpitämiseen tutkittaisiin viran puolesta.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lakiesityksen 4§:n 2 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että on olemassa sivistystarve ja että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset oppilaitoksen ylläpitämiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Lisäyksenä voimassa olevaan lakiin on maininta, että taloudellisia edellytyksiä arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminta kokonaisuudessaan.

Kansalaisopistojen liitto pitää tätä tärkeänä lisäyksenä, mutta ilmaisee samaan aikaan huolensa ”puhtaan” vapaan sivistystyön tulevaisuudesta osana suomalaista aikuiskoulutusjärjestelmää. Muun muassa Benefits of Lifelong Learning – tutkimus osoittaa (www.bell-project.eu), että vapaan sivistystyön opinnoilla on oma selvästi myönteinen vaikutuksensa sekä yksilölle että yhteisölle. Vapaaehtoisuuteen perustuva ei-ammatillinen aikuisopiskelu tuo osallistujalle monenlaisia hyötyjä, jotka heijastuvat myös lähipiiriin, perheeseen ja työhön.

Lakiesityksen mukaan muutoksista vapaan sivistystyön ylläpitämislupaan päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Vapaan sivistystyön ylläpitämislupa voidaan peruuttaa ylläpitäjän hakemuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisäksi ylläpitäjää kuultuaan peruuttaa ylläpitämisluvan, jos ylläpitämisluvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty taikka jos sivistystarpeen pysyvät muutokset tai muut koulutuksen järjestämiseen liittyvät painavat syyt sitä edellyttävät tai koulutus järjestetään muuten vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Vapaata sivistystyötä koskevan lakiesityksen mukaan kunta tai kuntayhtymä voi yhdistää vapaan sivistystyön oppilaitoksen muuhun ylläpitämäänsä oppilaitokseen. Tämä momentti koskee tai voi tulevaisuudessa koskea useita kunta- tai kuntayhtymäomisteisia kansalaisopistoja. Esitysten yleisissä perusteluissa olevien tavoitteiden osalta todetaan, että nykyinen lukio-, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäjäkenttä on hajautunut liiaksi, jotta se kykenisi vastaamaan 2020-luvun haasteisiin. Koulutuksen järjestäjiltä edellytetään jatkossa nykyistä parempaa reagointikykyä ja erikoistumista, jotta muutokseen voidaan menestyksellisesti vastata. Niukkenevien resurssien ja kasvavien haasteiden olosuhteissa on keskityttävä toiminnan laatuun ja koulutuksen oikea-aikaiseen kohdentamiseen.

Kansalaisopistojen liitto pitää tärkeänä, että järjestäjäkenttää ja rakenteita uusiksi muokattaessa edetään järkevällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Rakenteita ei pidä muuttaa hätiköidysti, vaan mahdollisten muutosten vaikutuksia pitää tutkia, arvioida ja seurata. On tärkeää pystyä säilyttämään vapaan sivistystyön asema ja volyymi riippumatta organisaatiosta, jossa toimitaan. Mikäli kansalaisopisto yhdistetään tutkintoon johtavaan oppilaitokseen, vaarana on, että kansalaisopistotoiminta häviää muun koulutuksen sekaan ja saattaa vähitellen näivettyä kokonaan.

Hallitus aikoo vastata asetettuihin tavoitteisiin kokoamalla järjestäjäkenttää lukio-, ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä. Nykyistä vahvemmat järjestäjät voivat käyttää resurssinsa tehokkaammin koulutukseen ja koulutuksen vaikuttavuuteen. Tyhjistä seinistä ei kannata kenenkään maksaa.

Liitto kiinnittää huomiota siihen, että kansalaisopistot ovat muun muassa Kuntabarometrin mukaan monille suomalaisille tärkeä lähipalvelu. Tämä ulottuvuus on tärkeää säilyttää, jotta koulutuksen saavutettavuus ja koulutuksellinen tasa-arvo säilytetään myös jatkossa kaikkialla Suomessa. Liitto kiinnittää huomiota myös siihen, että lakiesitysten perusteluissa korostetaan alueellisen yhteistyön lisäämisen tarvetta. Tähän tarpeeseen on helppo yhtyä ja korostaa samassa yhteydessä yhteistyön mahdollisuuksia myös koko maan tasolla. Yhteistyön lisäämisen ohella olisi edelleen pyrittävä luomaan isompia, alueellisia tai sitä laajempien verkostojen muodostamia opistoja.

Vapaa sivistystyö on ollut hyvin autonominen koulutuksen kenttä. Mikäli vapaan sivistystyön rahoitukseen liittyvät uudistukset tulevat hyväksytyiksi tällä hallituskaudella, kansalaisopistojen ylläpitäjien rooli, merkitys ja vastuu kansalaisopiston toiminnan kehittämisestä kasvavat ja tietyt (rahoituksen liikkuvassa osassa olevat) koulutuspoliittiset tavoitteet korostuvat entisestään. Liitto pitää näitä tärkeinä asioina kansalaisopistojen tulevaisuuden kannalta.

Lausunnon keskeinen sisältö:

Kansalaisopistojen liitto pitää tätä (toimintaa arvioidaan kokonaisuutena) tärkeänä lisäyksenä, mutta ilmaisee samaan aikaan huolensa ”puhtaan” vapaan sivistystyön tulevaisuudesta osana suomalaista aikuiskoulutusjärjestelmää. Muun muassa Benefits of Lifelong Learning – tutkimus osoittaa (www.bell-project.eu), että vapaan sivistystyön opinnoilla on oma selvästi myönteinen vaikutuksensa sekä yksilölle että yhteisölle. Vapaaehtoisuuteen perustuva ei-ammatillinen aikuisopiskelu tuo osallistujalle monenlaisia hyötyjä, jotka heijastuvat myös lähipiiriin, perheeseen ja työhön.

Kansalaisopistojen liitto pitää tärkeänä, että järjestäjäkenttää ja rakenteita uusiksi muokattaessa edetään järkevällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Rakenteita ei pidä muuttaa hätiköidysti, vaan mahdollisten muutosten vaikutuksia pitää tutkia, arvioida ja seurata. On tärkeää pystyä säilyttämään vapaan sivistystyön asema ja volyymi riippumatta organisaatiosta, jossa toimitaan. Mikäli kansalaisopisto yhdistetään tutkintoon johtavaan oppilaitokseen, vaarana on, että kansalaisopistotoiminta häviää muun koulutuksen sekaan ja saattaa vähitellen näivettyä kokonaan.

Liitto kiinnittää huomiota siihen, että kansalaisopistot ovat muun muassa Kuntabarometrin mukaan monille suomalaisille tärkeä lähipalvelu. Tämä ulottuvuus on tärkeää säilyttää, jotta koulutuksen saavutettavuus ja koulutuksellinen tasa-arvo säilytetään myös jatkossa kaikkialla Suomessa. Liitto kiinnittää huomiota myös siihen, että lakiesitysten perusteluissa korostetaan alueellisen yhteistyön lisäämisen tarvetta. Tähän tarpeeseen on helppo yhtyä ja korostaa samassa yhteydessä yhteistyön mahdollisuuksia myös koko maan tasolla. Yhteistyön lisäämisen ohella olisi edelleen pyrittävä luomaan isompia, alueellisia tai sitä laajempien verkostojen muodostamia opistoja.

Vapaa sivistystyö on ollut hyvin autonominen koulutuksen kenttä. Mikäli vapaan sivistystyön rahoitukseen liittyvät uudistukset tulevat hyväksytyiksi tällä hallituskaudella, kansalaisopistojen ylläpitäjien rooli, merkitys ja vastuu kansalaisopiston toiminnan kehittämisestä kasvavat ja tietyt (rahoituksen liikkuvassa osassa olevat) koulutuspoliittiset tavoitteet korostuvat entisestään. Liitto pitää näitä tärkeinä asioina kansalaisopistojen tulevaisuuden kannalta.

LIISA VORNANEN JAANA NUOTTANEN

Liisa Vornanen Jaana Nuottanen

Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja