**Rekrutacja - Informacje dla cudzoziemców**

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w szkołach doktorskich, na podstawie (art. 323 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce):

* umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
* umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
* decyzji ministra,
* decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
* decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium,
* decyzji administracyjnej rektora.

**Dyplomy**

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą może być uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku – w drodze nostryfikacji.

W oparciu o konwencje międzynarodowe następuje uznawanie dyplomów o wykształceniu uzyskanym w krajach, z którymi Polska takie konwencje zawarła. Aktualnie obowiązuje uznawanie wykształcenia na podstawie dwóch konwencji: Konwencji Lizbońskiej oraz Konwencji Praskiej. Weszły w Polsce w życie z dniem 1 maja 2004 r.

**Apostille**

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły konwencję haską. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument.

**Legalizacja**

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Jeśli państwo, w którym został wydany dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej należy dokonać legalizacji tego dokumentu. Legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, w którym wydano ten dokument.

**Tłumaczenie dokumentów**

Oprócz uzyskania Apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).

**Uznawalność wykształcenia**

Dyplom ukończenia studiów za granicą uprawnia w Polsce do ubiegania się o nadanie stopnia doktora, jeżeli za granicą daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza posiadania w Polsce wykształcenia na określonym poziomie ani nie daje uprawnień, jeżeli instytucja, która go wydała lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie:

* nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja,
* w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji (program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie).
* Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

**Podstawa prawna:**

• art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742),

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

**Ubezpieczenie**

Cudzoziemcy zobowiązani są posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku braku powyższych dokumentów cudzoziemiec zobowiązany jest przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. Uniwersytet ma prawo weryfikować posiadanie powyższych dokumentów, a cudzoziemiec zobowiązany jest na każdorazowe wezwanie Uniwersytetu niezwłocznie dostarczyć te dokumenty.