Árskýrsla Háskólans á Bifröst
2009-2010
Efni

FYLGT ÚR HLAÐI ................................................................. 5
HElstU FÆTTIR í STARfSEMI SKÓLANS .......................................... 6
KENNSLA og FJÖLDI NEMENDA .................................................. 6
GÆÐI og RANSÓKNIr ............................................................... 7
ÚTGÁFA, UPPfYsINGATÆKNI OG SAMSTARF VÍÐ AFRA HÁSKÖLA .............. 8
HÁSÍKÓLASTJÖRN .................................................................... 10
REKToR .................................................................................... 12
HÁSÍKÓLARÁÐ ........................................................................ 13
SKIPURIT ................................................................................... 15
KENNSLA í HÁSÍKÓLADEILDUM .................................................... 17
KENNSLA í VÍÐSKIPTADEILD ..................................................... 17
Sjáfsmatsskyrslur viðskiptadeildar ..................................................... 18
Umsóknir, inntaka og útskrifur nemenda í viðskiptadeild ........................ 19
LAGADEILD .............................................................................. 21
KENnsLA í lagadeild ..................................................................... 21
STARfSmemn ............................................................................ 21
STARfSEMl.................................................................................. 21
NEMENDUR .............................................................................. 22
Sjáfsmatsskyrslur lagadeildar .......................................................... 22
FÉLAgsvísinADAIdeILD ................................................................ 22
KENNSLA í félagsvísindaideild ....................................................... 22
NEMENDUR .............................................................................. 23
KENNARAR ............................................................................. 23
FRUMGREINADEILD .................................................................... 24
SÍMENNTUN ............................................................................. 25
NEMENDAFÉLAG HÁSKÓLANS Á BIFRÓST ......................................... 26
BÓKASAFN ................................................................................. 27
STARfSEMlN .............................................................................. 27
RITAkOSTUR .............................................................................. 27
ÚTLÁN ....................................................................................... 28
ANNAD ...................................................................................... 28
NÁMS- OG STARfSRáDGjÖF ......................................................... 29
MEGINHlutVERK ÍAms- og StarfSRáDgjAfA ...................................... 29
NÁMSKEID ............................................................................... 30
FramBoð og EfTIRSPURN EfTIR NÁMS- og StarfSRáDgjöF ................. 30
VEFSETUR .................................................................................. 31
TÓLvUUÐjóNUSTA ....................................................................... 32
ALPÞJÓDASKRIFSTOfA ................................................................... 34
GÆÐARÁÐ .................................................................................... 35
RANSÓKNAMÍSTÖÐ HÁSKÓLANS Á BIFRÓST ....................................... 36
STARfSPóLk ............................................................................... 36
STARfSEMl Á TiMABILINu ........................................................... 36
RANNSÓKNARSETUR Á BIFRÖST .................................................................37
EVrópufræðasetur ..................................................................................37
RANNSÓKNASETUR VERSLUNARINNAR ......................................................40
RANNSÓKNASETUR VINNURÉTTAR OG JAFNRÉTTISSMÁLA .................................................42
RANNSÓKNASETUR UM MENNINGARMÁL ....................................................43
RANNSÓKNASETUR UM STJÓRNUN OG ALÞJÓÐAVÍÐSKiptI .................................................45
HÚSNÆÐISMÁL ..........................................................................................47
FJÁRMÁL OG REKSTUR ................................................................................49
Rekstur og efnahagur ................................................................................50
TÖLFRAÐI ....................................................................................................51
Fylgt úr hlaði

Árskýrsla þessi nær til skólaársins 2009-2010. Leitast er við að láta þær upplýsingar sem eru hefðbundnar í árskýrslu sem þessari ná til almanaksársins, þ.e. til ársloka 2010. Í árskýrslunni er lýst meginþéttum starfsemi skólans fyrir þetta tímarit.

_____________________________

Bryndís Hlöðversdóttir
rektor Háskóls á Bifröst
Helstu þættir í starfsemi skólans

Kenssla og fjöldi nemenda


Á skólaárinu voru 6 námsleiðir kenndar í grunnnámi; Diplóma viðskiptafráði, BS viðskiptafráði, BS í Business Administration, BS viðskiptalögfráði, BA í heimspeki, háfræði og stjórnmálafráði (HHS) og BA í alþjóðafráði. Þær fjórar síðastnefndu eru ekki kenndar við háskóla hérlandis.

Átta námsleiðir eru í meistaránámi: MS í alþjóðavískipum, MS í fjármála- og bankastarfsemi, MS í stjórnun heilbrigðiþjónustu, ML í lögfræði, MA í skattarétti (MTA í skattastjórnssýslu án ritgerðar), MA í menningarstjórnun, MA í Evrópufræði.

Haustið 2009 var boðið upp á meistaránám í Evrópskum viðskipta og félagarétti (LLM) en ekki var tekið inn í námið.


Reglugerð Háskólan á Bifröst tryggar grundvallargildin um kennslu í fámennum hópum og setur umgjörð um námsmatsaðferðir og vægi námsmatshluta. Námsmátið er í formi sínats sem ýrir undir móguleika nemenda til þess að bæta sig stöðugt á námstímanum.
Langflestir útskrifaðra nemenda ljúka grunnnámi sínu í staðnámi á 3 árum eða um 2/3 hlutar. Í fjarnámi ljúka flestir námi sínu á 3 til 5 árum. Algengast er að um þríðjuungur nemenda ljúki meistaránámi á 2 árum og flestir hinna á innan við 4 árum.

Í hluta meistaránámsins er hægt að ljúka prófi með fleiri námssleiðum í stað þess að skrifa hefðbundna meistararítgerð. Þetta er heimilt í námssleiðum sem einkennast meira af vilja nemenda til að hagnýta náms sitt til að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði í stað þess að stunda ítarlegar rannsóknir.

Fjarnemar koma á vinnuhelgum á Bifröst og gengur það vel. Nær allar helgar er vinnuhelgi í einhverri af námssleiðunum á Bifröst. Kennt er 48 vikur af þeim 52 sem eru í árinu.

Skólinn hefur lagt mikla áherslu á þrífætta hlutverk sitt að vera háskóli, að undirbúa nemendur fyrir háskólanám með frumgreinadeild og að vera simenntunarskóli. Háskóllinn á Bifröst leggur áherslu á að bjóða nemendum kjör umhverfi til að samræma nám og fjölskyldulíf. Fjölmörg börn og unglingar búa á Bifröst og í þorpinu er öflugur leiðskóli (Hjallastefnan) og gðódur grunnskóli á Varmalandi sem skiptir miklu mál í fjöldum fyrir þá sem hér búu, þá er nýr menntaskóli starfandi í Borgarnesi.

Skóllinn veitti tveimur Færeýingum ókeypis skólavist með niðurfellingu skólagjalda skólaárið 2009/2010 sem þakklætisvott til Færeýinga fyrir að bregðast við af drengskap í stuðningi við Íslandinga þegar bankahrunið varð hér á landi. Færeysk stjórnvöld, með menntamálaráðherra Færeýja í broddi fylkingar, hafa þakkað skólanum vel fyrir þetta framtak.

**Gæði og rannsóknir**

Starfandi er gæðaráð sem í eru fulltrúar kennara og nemenda frá hverri delið háskólans. Gæðakerfi skólans endurspeglast í gæðahandbók skólans sem er uppþærð reglulega og birt á vef skólans.

Við skólann er notað matskerfi í rannsóknum sem er að mestu sniðið eftir samhverfilegu kerfi í Háskóla Íslands.


**Útgáfa, upplysingatækni og samstarf við aðra háskóla**

Útgáfa á vegum skólans hefur verið aukin og hafa á vegum skólans verið gefnar út fræðibækur um lögfræði, heimspeki, Evrópumál og greinasöfn eftir kennara skólans auk tímarits skólans, Bífröst Journal of Social Science, þar sem m.a. eru birtar ritryndar greinar á íslensku og ensku í opnum aðgangi.

Í lok árs 2009 gaf skólinn út bókina Andóf, ágreiningur og áróður eftir Jón Ólafsson professor í félagsvíkindeild. Í október 2010 gaf skólinn út bókin Lögfræði, réttarheimildir og aðferðir lögfræðinnar eftir Ingibjörgu Þorsteinsdóttur, dösent við lagadeild.


Háskólastjórn


Stjórn Háskólans á Bifröst 2009 til 2010 er skipuð eftirfarandi einstaklingum:

Stjórnarfornmaður

Varaformaður
Finnur Árnason, varaformaður, forstjóri Haga hf., tilnefndur af Samtöökum atvinnulífsins. Á árinu 2010 hætti Finnur Árnason í stjórn og Ásbjörn Gíslason, forstjóri Samskipa hf., var í hans stað tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins.

Aðrir fulltrúar
Ástráður Haraldsson, dósent, tilnefndur af háskólaráði Háskólans á Bifröst.
Sigurður Jóhannesson, framkvæmdastjóri SAH afurða ehf., Húnabraut 39, 540 Blönduósi, tilnefndur af Samtökum Atvinnulífsins.,
Kolfinna Jóhannesdóttir, viðskiptafráðingur, tilnefnd af Hollvinasamtökum Háskólans á Bifröst.

Varamenn
Tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins:
Atli Atlason, Landsbanka Íslands hf., Austurstræti 11, 155 Reykjavík.

Tilnefnd af Hollvinasamtökum Bifrastar:

Tilnefnd af háskólaráði Háskólans á Bifröst:
Eiríkur Bergmann Einarsson var kosinn varamaður haustið 2010.

Rektor


Rektor hefur heimild til að taka þær ákvarðanir sem nauðsyn krefur en skal ráðfæra sig við stjórnarformann á milli funda stjórnar háskólans um allar stefnumarkandi eða övenjulegar ákvarðanir. Slikar ákvarðanir skulu bornar undir stjórn eins skjótt og verða má. Aðstoðarrektor skal vera staðgengill rektors í fjarveru hans.

Háskólaráð

Háskólaráð er æosta vald í innri málum háskólasamfélagsins. Þar sitja rektor, aðstoðarrektor, deildarfóretar, sviðsstjóri kennslu, einn fulltrúi fastráðinna kennara úr hverri háskóladæild, einn fulltrúi annarra starfsmanna háskólan, einn fulltrúi nemenda úr hverri deild skólah, fulltrúi meistararstjóri og formaður hagsmunasamtaka nemenda.

Fyrir hvern kjörinn fulltrúa skal kjörinn vara fulltrúi. Sviðsstjóri fjármála, sviðsstjóri húsnæðismála og fulltrúi hagsmunasamtaka fbúa hafa seturétt í háskólaráði með málfræsl og tillögurétt en án atkvæðisrettar.

Nemendur hafa samkvæmt reglugerð skólan mikið ákvörðunarvald í háskólaráði. Í raðinu sitja 17 einstaklingar af þeim hafa 14 atkvæðisrett og þar af eiga nemendur sex fulltrúu eða um 42% atkvæða.

Háskólaráð kveður á um stefnómörkun háskólan á sviði kennslu og rannsókn, sameginlega kennslufræði háskólan, gæðamál, málefni er varða samskipi innan háskólasvæðisins almennt eða háskólasamfélagið sem heild, þær vegna úrskurða deildarfunda, úrskurði og álít síðanefndar og viðurlog vegna brota á síðareglum. Háskólaráð er einnig umræðu- og ákvæðanatówkivetvangur um önnur málefni háskólasamfélagsins.

Háskólaráð skólaárið 2009-2010 var skipað eftirfarandi einstaklingum:

Með atkvæðisrett:
Ágúst Einarsson, rektor síðar Magnús Árni Magnússon, rektor
Bryndís Hlöðversdóttir, aðstoðarrektor og forseti lagadeildar
Ásta Óláfrsdóttir, síðar Stefán V. Kalmansson, forseti viðskiptadeildar
Jón Ólafsson, forseti félagsvísindadeildar
Kári Joensen, fulltrúi kennara í viðskiptadeild
Elin Blöndal, dósent, fulltrúi kennara í lagadeild
Eiríkur Bergmann Einarsson, fulltrúi kennara í félagsvísindadeild
Ingibjörg Guðmundsdóttir, sviðsstjóri kennslu
Sigrún Hermannsdóttir, síðar Maj Britt Hjörðís Briem, fulltrúi starfsmanna
Ari Hermður Jafetsson, formaður nemendaflélagsins, síðar Íris Hauksdóttir
Berglind Heiða Sigurbergsdóttir síðar Arnar Kristinsson, fulltrúi nemenda í lagadeild
Snorri Guðmundsson síðar Jóna Línd Bjarnadóttir, fulltrúi nemenda í viðskiptadeild
Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir síðar Heiða Aníta Hallsdóttir, fulltrúi nemenda í félagsvísindadeild
Valgeir Már Levy, fulltrúi meistaranema síðar Þórhildur Björk Þordísardóttir, fulltrúi meistaranema
Ólafur Nordgulen, síðar Hallur Jónasson, fulltrúi nemenda í frumgreinadeild

Án atkvæðisréttar:
Einar Valdimarsson, sviðsstjóri fjármála, síðar Bárður Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs
Alda Baldursdóttir sviðsstjóri húsnæðissviðs, síðar Bárður Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs
Böðvar Sigurbjörnsson, fulltrúi Íbúraráðs
Skipurit

Skipuriti skólans 2009-2010 er lýst á eftirfarandi mynd:

**Skipurit Háskólans á Bifröst**

- Háskólaráð (innri mál)
- Háskólastjórn (ytri mál og áætlunar)
- Rektor (ÁE)
- Viðskiptadeild (ÁDÓ)
- Lagadeild (BH)
- Fél.deild (JÓ)

**Skrifstofa rektors (ÁE):** stjórnun, kynningarmál, vefur, geðamál, bókasafn, allþjóðamál, rannsóknir, námsráðgjöf og samskipi við Hollvinsamþökk

**Viðskiptadeild (ÁDÓ):**
- þráð grunn-náms-línur,
- þráð meist-aðra-línur

**Lagadeild (BH):**
- ein grunn-náms-lín,
- þráð meist-aðra-línur

**Fél.deild (JÓ):**
- tvær grunn-náms-línur,
- tvær meist-aðra-línur

**Húsnaðissvið (AB):** framkvæmdir, viðhald, nemendaibúðir, ræsting, öryggis- og umgøgnismál

**Kennislusið (IG):** kennslumál, frumgreinadeild, simenntun, nemendaskráning, ráðstefnir og aðgreiðsla

**Fjárðmálasið (EV):** reikningshald, áætlanagerð, innheima, laun, innkaup, tölvujónusta og kaffihús

**Skammstafanir í skipuriti skólans 2009-2010 eru:**

- ÁE: Ágúst Einarsson rektor
- Viðskiptadeild: Viðskiptadeild
- Fél.deild: Félagsvisindadeild
- ÁDÓ: Ásta Þórdís Olafsdóttir forseti viðskiptadeildar
- BH: Bryndís Hlöðversdóttir forseti lagadeildar
- JÓ: Jón Ólafsson forseti félagsvisindadeildar
- IG: Ingibjörg Guðmundsdóttir sviðsstjóri kennslusið
- EV: Einar Valdimarsson sviðsstjóri fjárðmálasið
- AB: Alda Baldursdóttir sviðsstjóri húsnaðissviðs

Skipuriti skólans var breytt um mitt ár 2010 á þann hátt að húsnaðissvið og fjárðmálasið runnu saman og heitir nú rekstarsvið. Nýju skipuriti er lýst á eftirfarandi mynd.
Skammstafanir í skipuriti skólans eftir breytingar 2010 eru:

MÁM: Magnús Árni Magnússon rektor
Viðsk.-deild: Viðskiptadeild
Fél.deild: Félagsvisindadeild
SK: Stefán Kalmansson forseti viðskiptadeildar
BH: Bryndís Hlöðversdóttir forseti lagadeildar
JÓ: Jón Ólafsson forseti félagsvisindadeildar
IG: Ingibjörg Guðmundsdóttir sviðstjóri kennslusviðs
BÖG: Bárður Örn Gunnarsson sviðstjóri rekstrarsviðs

Skipurit Háskólans á Bifröst eftir breytingar
Kennsla í háskóladeildum


Kennsla í viðskiptadeild


Skipulagí staðnámsins í íslensku línumni var breytt verulega sumarið 2010 í samstarfi við aðrar deildir skólans eins og aður hefur komið fram. Formlegri námsleiði í viðskiptafræði á ensku var lokað haustið 2010 en deildin kennir áfram að jafnaði tvo til
þrá kúrsa á önn á ensku þar sem koma saman erlendir skiptinemar og íslenskir nemendur skólans.

Í fjarnámi í grunnámi viðskiptadeilkr eru tvær línum í boði, almenn lína og lína með áberslu á markaðssamaskipti samanber samning við SÍA og ÍMARK sem sagt er frá í árskýrslu síðasta árs. Góð aðsókn hefur verið að báðum þessum línum eins og sjá má af upplýsingum um umsóknarfjölda á næstu síðu. Skipulagi fjarnámsins var breytt sumarið 2010 þannig að skipulagið er nú orðið þrjú ár í stað fjögurra ára. Þessi endurskipulagning námsins kom meðal annars til af því að reglum LÍN varðandi lánnshæfi var breytt.


**Sjálfsmatsskýrsla viðskiptadeildar**

Umsóknir, inntaka og útskrifir nemenda í viðskiptadeild

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Umsóknir</td>
<td>62*</td>
<td>89</td>
<td>141</td>
<td>87</td>
<td>110</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Samþykktir</td>
<td>54</td>
<td>69</td>
<td>57</td>
<td>70</td>
<td>58</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>- Konur</td>
<td>35</td>
<td>25</td>
<td>36</td>
<td>23</td>
<td>33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Karlar</td>
<td>19</td>
<td>32</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Meðalaldur</td>
<td>24</td>
<td>27</td>
<td>28</td>
<td>27</td>
<td>31</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Bær af 45 skiptinemar, engar kennitölur eða kynskipting fyrir skiptinema eru til í INNU fyrir árið 2009 og þar af leiðandi ekki hægt að taka saman meðalaldur eða kynjaskiptingu fyrir það skólaár.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Umsóknir</td>
<td>98</td>
<td>108</td>
<td>111</td>
<td>109</td>
<td>144</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>Samþykktir</td>
<td>69</td>
<td>79</td>
<td>74</td>
<td>69</td>
<td>73</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>- Konur</td>
<td>42</td>
<td>47</td>
<td>50</td>
<td>42</td>
<td>32</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>- Karlar</td>
<td>27</td>
<td>32</td>
<td>24</td>
<td>27</td>
<td>41</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Meðalaldur</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
<td>32</td>
<td>36</td>
<td>33</td>
<td>36</td>
</tr>
</tbody>
</table>


| Umsóknir       | 55   | 95   | 108  | 51   |      |      |
| Samþykktir     | 44   | 28   | 68   | 40   |      |      |
| - Konur        | 27   | 19   | 43   | 14   |      |      |
| - Karlar       | 17   | 9    | 25   | 26   |      |      |
| Meðalaldur     | 38   | 40   | 39   | 36   |      |      |

Útskriðaðir nemendur með háskólagráðu frá viðskiptadeild hafa verið sem hér segir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Viðskiptadeild</th>
<th>BS</th>
<th>MS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2010</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Feb.</td>
<td>25</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Júní</td>
<td>34</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Sept.</td>
<td>13</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Samtals 2010</td>
<td>72</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Feb.</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Júní</td>
<td>17</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Sept.</td>
<td>17</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Samtals 2009</td>
<td>45</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Feb.</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Júní</td>
<td>14</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Sept.</td>
<td>26</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Samtals 2008</td>
<td>48</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Feb.</td>
<td>17</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Júní</td>
<td>28</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sept.</td>
<td>13</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Samtals 2007</td>
<td>58</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Haustið 2010 hóf Signý störf við geðamál skólans en sinni jafnframt áfram ákveðnum störfum fyrir viðskiptadeild svo sem kennslu í aðferðafraði í fjarnámi. Ágúst Einarsson kom í hálfa stöðu prófessors við deildina þegar hann lét af starfi rektors.
**Lagadeild**

**Kennsla í lagadeild**

Viðskiptalögfræði var kennd til BS gráðu eins og verið hefur, nám til ML gráðu í lögfræði og til MA gráðu og MTA gráðu (án ritgerðar) í skattarétti. Haustið 2009 var búaði upp á nýja gráðu við lagadeild skólans, LL.M gráðu í evrópskum viðskipta- og félagarétti en vegna lítilar aðsóknar var ekki tekið inn í námið.

**Starfsmenn**

Deildarforseti var Bryndís Hlöðversdóttir, dósent og aðstoðarrektor. Fastráðin kennarar við deildina voru auk Bryndísar, Æstráður Haraldsson dósent (í 60% starfi), Elín Blöndal prófessor (100%), Ingibjörg Þorsteinsdóttir dósent, (100%), Ingibjörg Ingvadóttir lektor (80%), Sigurður Arnalds dósent (í launalausu leyfi frá ágúst 2009), Einar Karl Hallvarðsson dósent (100% fram til desember 2010 og 50% eftir það) og Sigurjón Línndal prófessor (50% fram til september 2009 og 25% eftir það). Stöðugildi lagadeiklar í upphafi tímabils voru tæplega sex eða 5,90 og voru komin niður í 5,20 í lok tímabilsins.

**Starfsemi**

Starfsemin var með hefðbundnum hætti á árinu og nokkuð var um málstofur og málbíng á vegum deildarinnar. Í söðustu árskýrslu var gerð grein fyrir viðburðum á vegum deildarinnar fyrir árið 2009 og því er kastljósinu heint að þeim viðburðum sem fram föru árið 2010 í þessari árskýrslu.

Í apríl 2010 stóð deildin fyrir málbíningi um lög og síðferð í opinberri stjórnþýslu. Framsögu höldu: Einar Karl Hallvarðsson, dósent við Háskólan á Bifröst; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við Háskóla Íslands; Elín Blöndal, prófessor við Háskólann á Bifröst; Jón Ólafsson, prófessor við Háskólann á Bifröst og Ragnhildur Helgadóttir, prófessor við Háskólann í Reykjavík. Í október var fimm ðyr vinnuréttardagur Háskólans á Bifröst haldinn. Úmþöllunarefnin við Stættarfélög – hlutverk og áskoranir. Fjörir einstaklingar fluttu erindi: Ásmundur Stefánsson, hagfræðingur; Elin Blöndal, prófessor við lagadeilda Háskóla á Bifröst; Erna Guðmundsdóttir, lögmaður og Magnús Norðdahl deildarstjóri lögfræðideildar ASÍ.
Nemendur

Árið 2009 sóttu 61 um grunnám í lagadeild þar af voru samþykktar 41 umsókn, 20 konur og 21 karl. Árið 2010 sóttu 45 um grunnám í lagadeild og 29 umsóknir samþykktar, 12 konur og 17 karlar.

Árið 2009 útskrifuðust 22 nemendur með BS gráðu í viðskiptalögfræði og ári síðar 2010 voru 26 nemendur útskrifaðir með BS gráðu í viðskiptalögfræði.


Sjálfsmatsskýrsla lagadeildar


Félagvisindadeild

Kennsla í félagvisindadeild

við utanaðkomandi fagráð sem koma að umræðum um námskeiðaframboð og skipulag námsins en var skipað utanaðkomandi aðilum. Aðsókn í allar línur hefði mátt vera betri, en gaf þó teltni til að vona að frekar væri að vænta fjölgunar nemenda í allar línur.

**Nemendur**


**Kennarar**


Forseti félagsvisindadeildar er Jón Ólafsson prófessor.
Frumgreinadeild

Nám í frumgreinadeild veitir þeim sem ekki fullnægja inntökuskilyrðum um studentsþróf eins árs sérhæfðan undirbúning fyrir háskólanám á Bifröst sem og öðrum þeim sem vilja styrka umsókn sína um nám á Bifröst með undirbúningi í grunnföggum. Í deildinni eru kenndar greinar sem nýtast nemendum til undirbúningas fyrir nám í öllum háskóladeildum á Bifröst. Nám í frumgreinadeild er samtals 60 einingar á framhaldsskólastigi og lögð er áhersla á kennslu í stærfræði, bókhaldi, upplýsingatækni, íslensku og ensku. Auk þess er kennd heimspeki og stjórmál, íslenska stjórnkerfið, danska, hagfræði og lögfræði.

Námið er lánshæft samkvæmt reglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Kennt er við frumgreinadeildina ðæði í staðnámi og fjarnámi.


Kristín Finndís Jónsdóttir var umsjónarmaður frumgreinadeildar í staðnámi og Geirlaug Jóhannsdóttir var umsjónarmaður frumgreinadeildar í fjarnámi.

Maria Einarsdóttir tók við sem umsjónarmaður frumgreinadeildar í stað- og fjarnámi frá hausti 2010.
Símenntun

Við símenntun Háskóls á Bifröst var boðið upp á tveggja ára nám fyrir verslunarstjóra sem kallast Diplómanám í verslunarstjórnun. Námið stendur yfir í 2 ár og er fjarðam með vinnuhelgum á Bifröst.

Námskeiðin Máttur kvenna I og II voru í boði á vor- og haustönn en það eru rekstrarnámskeið sem fara fram í fjarðami með vinnuhelgum í upphafi og lok námsins. Efnt var til samstarfs við Vinnumálastofnun um námskeiðið Máttur kvenna og var það í fyrsta sinn haldið í Reykjavík fyrir konur í atvinnuleit.


Fjöldi nemenda í símenntun 2008-2010

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2010</th>
<th>2009</th>
<th>2008</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Verslunarstjórar</td>
<td>55</td>
<td>43</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>Nám fyrir starfsfólk útibúa Arion banka</td>
<td>365</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennslufræði fyrir leiðbeinendur hjá Arion banka</td>
<td>26</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Máttur kvenna I</td>
<td>83</td>
<td>75</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Máttur kvenna II</td>
<td>23</td>
<td>20</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Máttur kvenna í samstarfi við Vinnumálastofnun</td>
<td>63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Verkefnisstjóri símenntunar er Geirlaug Jóhannsdóttir.
**Nemendafélag Háskólans á Bifröst**


Miðsjörn skólans sinnti sínu hlutverki í að koma til háskólaráðs þeim ábendingum sem komu frá nemendum. Mikið af málefnum lágu fyrir hjá nemendum sem komust í réttan farveg hjá háskólaráði. Framvinda þessara mála er enn í vinnslu, þar sem sameiningarvöruþráður Bifrastar og HR tóku mestallan tíma frá fundum með háskólaráði.

Nemendafélagið stóð á bak við þá árlegu viðburði sem hefð hefur skapast fyrir að halda og eru þeir helstu eftirfarandi:

- Hroki
- Sápubolti
- Pub Quiz
- Gettu Bifröst
- Bifróberfest
- Hátiðar-dinnerar
- Bjórkeppni
- Bifróvision
- Fótboltamót
- Karaókí kvöld

Um haustið fóru meðstjórnendurnar, Sunna og Alexander, utan í skiptinám og í þeirra stað komu Bragi og Berglind Ýr.

Bryddað var upp á nýjung þegar Bifróvision var haldið í Hátiðarsal Háskólan á Bifröst 2010 og hótti árshátíðin einkar vel heppnuð Almenn á það árið meðal nemenda að hafa haft árshátíðina á svæðinu en ekki í Reykjavík eins og var árið á undan. Þar sem hátiðin var haldin á svæðinu sáu fleiri sér fært að mæta og var því mæting með besta móti og söttu u.p.b. 100 fleiri hátiðina 2010 en árinu á undan.

Formaður Nemendafélagsins þetta starfsár var Ari Hermóður Jafetsson.
Bókasafn


Starfsemin

Öll hefðbundin bókasafnsþjónusta var veit í safninu. Núverandi húsnaði hefur reynst gott fyrir starfsemina. Leyst var úr brýnni þörf fyrir geymslu, en safnið fékk herbergi í kjallara Hamragarða sl. sumar og bætti það úr vandanum.

Þjónusta við fjärmuna fer vaxandi. Einkum þurfa nemar sem eru að skrifa lokaverkefni mikla þjónustu.


Sett var upp krækjukerfi SFX til að auðvelda aðgang að rafrænum gagna- og tímaritasöfnunum sem Bifröst hefur í séráskrift.

Í byrjun október var tekinn í notkun millisafnalánalátttur Gegnis. Þessi viðbótt mun einfalda störfin til lengri tíma litið, en reyndist nokkuð flókinn í byrjun.

Ritakostur

Áfram var haldið að byggja upp ritakostinn, en ný aðföng voru 2595 eintök eða 1598 titlar.

Skráð voru í safnið tæplega 1000 eintök úr bókagjöf hjónanna Gerðar Jónasdóttur og Eggerts Stefánssonar og er því verki nánast lokið.


Útlán

Útlán voru 5.599 í safninu. Í millisafnalánnum voru fengin 99 rit að láni og útveguð 61 grein. Til annarra safna voru lánuð 321 rit.

Annað


Fastir starfsmenn safnsins hafa tekið þátt í fleiri námskeiðum um notkun bókasafnskerfisins Gegnis.
Náms- og starfstráðgjöf


Meginhlutverk náms- og starfstráðgjafa

Kröfur sem gerðar eru til náms- og starfstráðgjafa eru þær að þeir geti tekist á við hvers konar vandamál sem nemendur koma með og unníð úr þeim að sem farselastan máta. Það er því mikilvægt að þeir hafi tilskipa menntun sem menntamálaráðuneytirð fer fram á til að veita löggildingu, en það er líður í því að tryggja að nemendur fái fleglega ráðgjöf.

Náms- og starfstráðgjafar eru bundnir þagnarskyldu og eru málsvarar og trúnaðarmenn nemenda og skjólstæðinga þeirra og gefa ekki upp nófn þeirra sem til þeirra leita. Náms- og starfstráðgjafar veita þagnarvalurni ráðgjöf vegna örðugleika er koma niður á árangri eða velliðan í námi og geta nemendur sem reynist erfitt að fóta sig í námi vegna áfalla eða erföðuleika í einkalífi rætt mál sín í trúnaði við þá. Viðfangsefni þessara viðtala eru t.a.m. málaflökkar eins og einmanaleiki, kvíði, sorg, geðsveiflur, heimilisvandi, ofbeldi, nauðganir, húsnæðisvandi og fátækt. Náms- og starfstráðgjafar hafa veitt starfsmönnum stuðningsviðtöl og handleiðslu þegar þeir hafa öskað eftir því.

Náms- og starfstráðgjafar veita ráðgjöf og miðla upplýsingum um námsframboð og möguleg starfssvið að námi loknu og eiga nemendur kost á því að taka áhugakönnun t.a.m. Strong í þeim tilgangi að kanna styrkleika sína og áhuga, þá geta einstaklingar sem stefna á nám við skólann fengið ráðgjöf varandi námsval og umsóknarferli. Náms- og starfstráðgjafar stuðla ávallt að auknum skilningi nemenda á eigin áhuga stöðu og möguleikum í námi og starfi og þjálfa þá til sjálfsábyrgðar.
Námskeið

Aðstoð sem veitt er af náms- og starfsráðgjöfum féir aðallega fram í gegnum viðtöl en einnig í gegnum námskeið. Árið 2009/2010 var boðið var boðið upp á afturfarandi námskeið; Skipulögð vinnubrögð, tímastjórnun og námstækni, Árangursrík hópavinna og samskipti; Prófundirbúningur, próftaka og leiðir til að drafa úr prófkiða; Gerð ferilskráa, atvinnuumsóknir og undirbúningur fyrir atvinnuviðtöl; Tjáning og framkoma. Boðið var upp á námskeiðin þæði á ensku og íslensku. Þau námskeið sem kennd voru á íslensku voru tekin upp á e-mission og sett á námsskjá til að auðvelda fjarnemum þátttöku.

Framboð og eftirspurn eftir náms- og starfsráðgjöf

Vefsetur

Vefsetur Háskóls á Bifröst veitir upplýsingar um alla starfsemi skólans. Þar er finna upplýsingar um nám, stjórnsýslu, skipulag, rannisóknir, þjónustu, starfsfólk og sitthvað er tengist búsetu í háskólaporpinu.

Hollvinasamtök Háskóls á Bifröst, Rannisóknarmiðstöð Háskóla á Bifröst, Evrópufræðasamstöðuv, Rannisóknarsetur verslunarinnar, Rannisóknarsetur vinnuréttar og jafnréttismála, Rannisóknarsetur um menningarmál, Rannisóknarsetur um stjórnun og allhjólavíðskipti og nemendafélagið hafa hvert sinn vef sem er aðgengilegur af vefsetri skólans. Viðkomandi umsúnaðilar berá ábyrgð á efni sem þar er að finna og sjá að mestu um að viðhalda því.

Nálgast má aðgang að námskjá, vefpósti og nemendaskráningarkerfinu Innu frá forsíðu vefsetursins. Þá er fréttadálkur á upphafssíðu vefsetursins, þar eru birtar nýjustu fréttir af skólastarfínunum og helstu viðburðum sem tengjast háskólanum. Eldri fréttir eru aðgengilegar tvö ár aftur í tímann.

Háskólinn á Bifröst notast við Nepal vefsumsjónarkerfið. Viðbætur og breytingar á vefsetrinu eru unnar af ritstjóra í samræmi við hlutaðeigandi aðila.

Einnig heldur Háskólinn á Bifröst úti Facebook síðu þar sem skólinn getur verið óformlegri og komið á framfæri öðrum upplýsingum en birtast á heimasíðunni.

Oscar Clausen var ritstjóri vefseturs Háskóls á Bifröst til síðla árs 2010 en nú gegnir Davíð Þorsteinn Olgeirsson því starfi samhliða starfi markaðsstjóra.
Tölvupjónusta

Í tölvudeildinni störfuðu tveir fastir starfsmenn, Sigurður Kristófersson kerfisstjóri sem sér um netkerfi á vegum skólans og Unnur Ólafsdóttir sem sér um viðhald prentara og tölvupjónustu við nemendur. Auka starfsmáður var kallaður til á álagstímanum.

Á árinu 2008 var gerður samningur um gagnaafritun við Simann hf. Jafnframt þeim breytingum hefur verið farið í uppfræslur á netpjónunum, úr Windows 2003 netpjóni (e. server) í Windows 2008 netpjón (e. server), og eru nú flestir netpjónar skólans keyrðir í 2008 umhverfi. Þeim breytingum er ekki alveg lokið og er ætlunin að færa þá sem eftir eru, og hægt er að uppfræra, smám saman yfir í hið nýja stýrkerfi.


Á árinu 2009 var farið í endurskipulagningu alls netkerfisins á skólasvæðinu. Jafnframt endurskipulagningunni var netkerfið kortlagt, allir rofar og þráðlausir sendar skrádir, stillir og uppfræðir. Allar læsingar milli neta voru hertar og bún til fimm aðskilin netkerfi; gestanet, nemendanet, tækjanet, starfsmannanet og miðlaranet (e. servernet). Haldað er utan um sjálfvirka aðgreiningu og úthlutun (e. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) á ip-tölum og skráin varðveitt í 3 mánuði. Einnig var sett upp tölua með varaeldvegg sem hægt er að tengja við netkerfið ef aðaleldveggur skólans bilar.

Gestanetið er öllum opið en veitir mjög takmarkaðan aðgang að internetinu og engan aðgang að innra netinu. Nemendanet veitir öhefand aðgang að internetinu og notendastýrðan aðgang að innra netinu en þó er hrada á niðurhali styrt á neti nemenda. Starfsmannanetið veitir öhefand aðgang að internetinu og notendastýrðan aðgang að innra netinu. Öll umferð um þráðlausa starfsmannanetið er dulkóduð og aðgangur að þæði nemendaneti og starfsmannaneti er háður því að tölvan eða netkortið sé skráð sérstaklega á netkerfi skólans undir nafni nemandans eða starfsmanns. Tækjanetið inniheldur stýriaðgang fyrir prentara, rofa, þráðlausa senda o.f.l. og er aðgangur lokaður öllum nema kerfisstjóra.
Jafnframt þessum breytingum var gerð breyting á uppsetningum á tölvum nemenda. Nú eru tölvur þeirra ekki lengur settar á lén (e. domain) skólans. Það einfaldar alla uppsetningu við námsbyrjun og verður til þess að ekki þarf að fá inn aðstoðarfólk við uppsetningu á tölvum á haustin.


Hafinn var undirbúningur að flutningi allra nemenda og starfsmanna yfir í live@edu kerfið frá Microsoft. Eftir að þeim flutningi líkur, þá færist pósthjónustan yfir í ský (e. cloud) þjónustu Microsoft, sem er fré hjónusta fyrir skóla, og ekki þarf að greiða fyrir afritun pósthjóns, sem er stór hluti kostnaðar við rekur Exchange þjónsins sem hýstur er hjá Símanum. Hver notandi fær 10GB pósthólf, 25GB gymslupláss fyrir gögn, 5GB pláss sem hægt er að sumkeyra við gagnamöppu í tölvum notenda, möguleika á að delia skjólum örugglega yfir netið ofl. (sambærilegt við Google Apps) og netstjóri getur stjórnað aðgangi notenda með PowerShell skipnum eða skriptum ásamt aðgangi að myndrænu notendavísmóti (e. graphical user interface).

Alþjóðaskrifstofa

Öflugt staf var í alþjóðasamskiptum á skólaárinu 2009-2010. Sigrún Hermannsdóttir tók við starfi alþjóðafulltrúu af Júlíusi Arnarssyni. Á skólaárinu héldu 23 nemendur í grunnnámi utan þar af fóru 17 nemendur í Erasmus skiptinám og 6 í gegnum tvíhliða samninga.

Frá erlendum samstarfsskólum komu 42 nemendur til Bifrastar þar af 34 á vegum Erasmus og 8 vegna tvíhliða samninga.

Áhersla var lögð á að gera dvöl þeirra skiptinema sem hingað komu ógleymanlega með ferðum og upphakomum. Einnig var lögð áhersla á virka tengingu skiptinema og staðnema auk þess sem alþjóðafulltrúi leitaðist við að þessu tegundu tengsl hans við skiptinema væru í takt við það persónulega viðmóti sem Háskólinn á Bifröst vill stendur fyrir út á við.

Erasmus samningar voru endurnýjaðir og þremur nújum skóllum var bætt við á skólaárinu; School of business administration, Turiba í Lettlandi, The Hague university, Hague í Hollandi, Pázmány Péter Catholic University, Budapest í Ungverjalandi. Tvíhliða samningar voru gerðir við Providence University í Taiwan og Hallym University í Kóreu.

Samningnum við Otaru í Japan var breytt. Aukin áhersla var lögð á enskukunnáttu þeirra nema sem koma til Íslands. Lítil enskukunnátta hefur háð japónsku nemendum á þann hátt að þeim hefur hætt til að einangrast.

Kristín Ólafsdóttir sótti EAIE og NAFSA ráðstefnurnar fyrir hönd skólans.

Kristín Ólafsdóttir tók við starfi alþjóðafulltrúu af Sigrúnú Hermannsdóttur í byrjun sumarannar 2010.
Gæðaráð


Reglur menntamálaráðuneytisins um efirlit með geðum kennslu og rannsókna í háskólum hafa verið til umfjöllunar í gæðaráði og er unnið að innleiðingu þeirra í öllum þáttum skólastarsins.


Einnig var unnið að gerð handbókar fyrir kennara um nám og kennslu við Háskólan í Bifröst. Handbókin er enn í vinnslu. Verkferli fyrir skalavistun og uppfærslu skala í geðahandbók hefur verið teiknað upp og skilgreint.


Geirlaug Jóhannsdóttir var starfsmaður gæðaráðs fram að haustönn 2010 en þá tók Signý Óskarsdóttir við hennar størftum.
Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst


Starfsfólk


Starfsemi á tímalínun

Eftirtöldum verkefnum var lokið á tímalínun:
Fjármálaráðuneyti Íslands. Umsjón með könnun á einelti meðal ríkisstarfsmanna. Unnið úr niðurstöðum og þeim skilað í einfaldri skýrslu til råðuneytisins í nóvember.
Könnun með frambyjöðenda til Alþingi 2009. Umsjón með könnun, unnið ásamt Katrínú Bjarneyju Guðjónsdóttur sem var ráðin í gegnum átaksverkefni Vinnumálastofnunnar um sumarvinnu fyrir námsmenn.
Spyrla í starfi hjá Rannsóknamiðstöðinni 2010 voru 15 talsins og vaktstjóri var Sylvi Ólafsdóttir.

**Rannsóknarsetur á Bifröst**
Á Bifröst eru fimm sérhæfð rannsóknasetur; Evrópufræðasetur, Rannsóknarsetur verslunarinnar, Rannsóknarsetur vinnuréttar, Rannsóknarsetur um menningarmál og Rannsóknarsetur um stjórnun og alþjóðamál.

**Evrópufræðasetur**
Evrópufræðasetur Háskólans á Bifröst var sett á fót 1. ágúst 2005 í samstarfi við heildarsamtök í íslensku átvinnulífi; Alþýðusamband Íslands, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Samtök atvinnulífsins og Samtök íðnaðarins. Markmið setursins er að vera vettvangur fyrir kennslu, rannsóknir og alþýðis faglega umræðu í Alþýðumanna og fagaðila á Íslandi um Evrópumál með sérstaka áherslu á málefni sem snerta atvinnulífið.

**Rannsóknir**
Evrópufræðasetrið hefur umnið að margvislegum og fjölbreyttum rannsóknum um Evrópumál. Á árinu tók forstöðumaður þátt í fjölda ráðstefna erlendis þar sem hann flutti fyrrirlestra og birti vinnugreinar, svo sem:

*Icelandic Financial Crisis: From Independence Struggle to Viking Capitalism*  

*Imagined Recovery: The Justification of Worth in the Icelandic Financial Crisis*  

*The root's to Iceland's foreign relations.*  

*Why Iceland has been reluctant to join the EU*  
Seminar in Eduskunta [Finish parliament]. Helsinki. May 6th 2010

*Will Iceland make it to the EU?*  
Seminar presentation at the History department of NTNU in Throndheim, Norway. October 7th 2009 12:48 15.2.2011
Af bókum ritrýndum greinum og fyrirlestrum innanlands má nefna:

Bók:
Frá Evróvisjón til Evru - allt um Evrópusambandið
Reykjavík: Veröld. 2009. (262 bls.)

Ritrýndar greinar:
Sense of Sovereignty. How national sentiments have influenced Iceland's European policy
Tímaritíð Stjórmál og stjórnsvýslu. Háskóli Íslands. Desember 2009

Er Ísland fullvalda?

Erindi:
Hvad er þetta ESB?
Erindi flutt var á lögfræðitorgi í Háskólanum á Akureyri, 3. febrúar 2010.

Yfirburði út og umsáturð - ábrið hjóðernishingmynda á ákvarðanatöku í íslensku samfélög.
Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Akureyri, 24. og 25. apríl 2010

Sense of Sovereignty. How national sentiments have influenced Iceland's European policy
Opnunarérindi við útgáfu á Tímaritíð Stjórmál og stjórnsvýslu. Háskóli Íslands. Desember 2009


Alpjóðlegt samstarf
Evrópufræðasetrið á Bifröst er eini íslenski þáttaðandinn í SENT-samstarfsseti 66 háskólastofnana í Evrópufræðum sem styrkt er af ERASMUS-áætlun Evrópusambandsins og í Menu for Justice-samstarfsseti 50 háskólastofnana í Evrópurétti sem einnig er styrkt af ERASMUS-áætlun Evrópusambandsins. Gert er ráð fyrir að tvær greinar komi út á næstunni á eftir forstöðumann á vegum Palgrave útgáfunnar:

Ideas on Europe: National and EU political discourse – the case of Iceland.
The Development of EU studies in Political Sciences - European studies in Iceland.

Að auki tekur forstöðumaður þátt í eftirfarandi verkefnum:

Iceland and the EEA agreement 1994-2010.
Part of a broad-based research review of the EEA Agreement, established by the Norwegian Government and undertaken by an independent research committee.

Imagined Recovery: The Justification of Worth in the Icelandic Financial Crisis
With Berry, David and Belfrage, Claes. Fyrirhugð birting 2013 í fræðiritinu Economy and Society.


Opinber umræða
Fjöömiðlar leita reglulega til setursins eftir upplýsingum og viðtölum og forstöðumaður nefur tekið þátt í fjölmörgum málstefnum um Evrópumál.

Forstöðumaður er dr. Eiríkur Bergmann, dósent í stjórnmaðfram við Háskóllann á Bifröst.
**Rannsóknasetur verslunarinnar**


Almennt felst starfssemi Rannsóknasetursins í því að fylgjast með þróun og breytingum sem varða verslun í landinu og koma á framfæri upplýsingum um það til fyrirtækja og almennings. Rannsóknasetrið gegnir lykilhlutverki sem upplýsingaveita um visítöluð og aðra töflfræði sem stjórnnendur í verslun þurfa á að halda í ákvarðanatöku í daglegri stjórnun og vegna stefnómótunar til lengri tíma.


Í ársbyrjun 2010 hóf Rannsóknasetur verslunarinnar að birta reglulega metsölu lista bókaverslana fyrir Félág islenskra bókaútgefinna. Metsölu listinn bygdir á upplýsingum frá flestum bókaverslunum landsins og öðrum verslunum sem selja bækur (stórmörkuðum, bensínstöðvum o.fl.). Þessir aðilar láta Rannsóknasetrinu í té

Rannsóknasetrið vinnur einnig reglulega tölfreið úrvinnsli fyrir Bilgreinasambandið og SART Samtök atvinnurekenda í rafeinda- og tölvuiðnaði. Fyrir Bilgreinasambandið er annars vegar uninn mánaðarleg úrvinnsla á opinberum gögnnum um umfang bilasölu og bilgreina í landinu og hins vegar veltvísitala fyrir notaða bila. Veltvísisólan byggir á gögnnum sem bilaumboð og bilasalar senda rannsóknasetrinu mánaðarlega.

**Rannsóknir og verkefni Rannsóknaseturs verslunarinnar 2009 – 2010:**


*Rural Retailing – A Northern European Perspective.* Grein kynnt á EIRASS ráðstefnu í ágúst 2010

*Verslun í dreifbýli á Nordurslóðum.* Triggja ára fjölpjóðlegt verkefni sem höfst árið 2008

*Dreifbýlisverslun á Íslandi: Aðstæður og viðhorf íbúa til verslunar í heimabyggð. Áætlun útgáfa á skýrslu 2011.*

*Umhverfismál í innkaupavagninum.* Kennslubók fyrir starfsmenn og stjórnendur verslana gefin út í janúar 2010

*Áhrif gengis á verlag.* Grein sem áætlar er að verði birt í byrjun 2011

*Samanburður á tollum á algengum neyslubörn á Íslandi og í ESB.* Töflur sem áætlar er að birta í samráði við stjórnvöld

*Norrænn samanburður á tölfreiði vegna útgáfu og sölu á bókum á Íslandi og hinum Nordurlöndum.*

*Úttekt á stöðn Smáralindar á íslenskum smáölumarkaði.* Skýrsla vegna söluerfils á Smáralind

*Árbók verslunarinnar 2010.* Gefin út í júní 2010

*Jólaverslun 2010 - Spá um veltu og umfang jólaverslunarinnar 2010.* Gefni út í október 2010

Ný og endurbætt vefsíða Rannsóknaseturs verslunarinnar, www.rsv.is
Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála


Sídari hluta ársins 2009 og fram í mars 2010 varð hlé á starfsemi setursins vegna fæðingarotlofs forstöðumanns.

Verkfinnið um Jafnréttiskennitöluna er eitt viðamesta verkefnið sem Rannsóknasetrið hefur tekist á hendur, en því lauk árið 2008 með ráðstefnu „Framtíðarfyrirtækið“ þar sem fjallað var um niðurstöður verkfinnisins og nýtingu mannaúðs í stjórnun fyrirtækisins. Árið 2009 fylgdi forstöðumaður setursins verkefnið eftir með grein um Jafnréttiskennitöluna sem birtist í tímariti Háskólans á Bifröst um félagsvísindi.

Rannsóknasetrið er þátttakandi í Evrópsku samstarfsneti, European Labour Law Network, ELLN, sem starfar í því markmiði að koma á samráði Evrópskra sérfræðinga á sviði vinnuréttar. Forstöðumaður setursins vann ásamt meistaranemum við lagadeild að ýmsum verkefnum á vettvangi þess á árinu. Stærst þeirra er skýrsla fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um áhrif efnahagskreppunnar á vinnurétt í Evrópuríkjum, en forstöðumaður setursins tók einnig þátt í vinnufundi í Haag í Hollandi um efníð.

Fimmti Vinnuréttardagur Háskólans á Bifröst var haldinn í nóvember 2010 en um er ræða árlega ráðstefnu á vegg Rannsóknasetursins í samstarfi við lagadeild. Umfjöllunarefinn var Stéttarfélög – Hlutverk og áskoranir. Flutt voru fjögur erindi; Ásmundur Stefánsson Hagfræðingur fjallaði um kjarasamninga og þjóðarsátt, Elín Blöndal, prófessor við lagadeild, fjallaði um stéttarfélög og reglur EES á sviði vinnuréttar, Ema Guðmundsdóttir, lógmáður KÍ og BHM, fjallaði um starf stéttarfélaga á krepputínum og Magnus Norðdahl, deildarstjóri lögfræðideildar ASÍ, fjallaði um skipulag ASÍ, breytingar og áskoranir.

Til viðbótar við framangreint hefur Rannsóknasetrið komið að kennslu, fyrirlestrum, námskeiðahald, umsóknum um styrki, gerð álíta fyrir stjórnvöld og margvíslægri ráðgjöf innan háskólans og utan á sviði vinnuréttar.

Elín Blöndal, prófessor við lagadeild, er forstöðumaður Rannsóknaseturs vinnuréttar.
Rannsóknasetur um menningarmál


Greinar birtar á tí miniblinu 2009-2010 tengdar rannsóknarsviðum setursins:


Erindi flutt á tí miniblinu á visindaráðstefnum og víðar tengd rannsóknarsviði setursins:
Njörður Sigurjónsson 2010 Are you sitting comfortably? – The maestro, the marketer and the rock star. Erindi á málstofunni Tónlist sem vettvangur vísinda. Salur FÍH, Reykjavík


Njörður Sigurjónsson 2009 The Language of Arts Management: Ontological, Theoretical and Methodological Reductions. Erindi á Þjóðarspeginum, ráðstefnu Félagsvísendastofnunar Háskóla Íslands.


Njörður Sigurjónsson 2009 "Hagfræði vs. sidfræði“. Erindi á starfsdegi LSH. Hvalfirði.
Rannsóknasetur um stjórnun og alþjóðavíðskipti


Rannsóknarverkefni í vinnslu


Húsnaðismál

Árið 2010 bárust 657 verkbeðinir í gegnum leiugukerfið, þaði minniháttar og stærri frávik, auk fjölda annarra munnlegra verkbeðna.

Vistargangur og stiginn upp í vistareldhúsi voru dúkalagðir. Keypt var loftkæling í Guðmundarstofu sem eftir er að tengja, en allri hönnunarvinnu er lokid þannig að nú liggur ljóst fyrir hvernig á að ljúka verkinu. Það verður gert sumarið 2011.


Tekið var til á lóð skólans og reistur stórraithegger við Sjónarhóls og hann þökulagður. Aðkoma inná svæðið batmaði til mikilla muna við þessar framkvæmdir.

Í sumar var vinnuskólinn á Bifröst og likt og áður var hann í samstarfi við Borgarbyggð og sáu börnin, ásamt flokktjórum, um að snyrta og fégra háskólasvæðið. Tveir flokktjórar voru að störfum og var hvor um sig í 50% starfi. Sjó börn voru í vinnuskólanum en eitt þeirra starfaði í leikskólanum og sá um lóðina þar ásamt þvi að gæta barna.

Í sumar var hellulagður göngustigur við Kringlu og sett upp hraðahindrun við Samkaup. Hellulagt var fyrir framan Jáðarsel 8 a,b,c og d, þátt við hellulögn við Jáðarsel 7 og hellulögn lóguð við Bolla- og Vallarkot og Sjónarhól. Þá var smíðaður pallur og handrið við Jáðarsel 7C og tröppur upp að Jáðarseli 8D. Þá voru Jáðarsel 5 og 6 máluð að utan.

Dökulagt var á milli Jaðarsels 7 og 8. Dökulagt var við enda Skógarsels og að gámaplani sem og garðurinn við Sjónarhól og allt svæðið innan við hann og að stéttinni við húsið.

Á árinu voru nokkrar stórar viðgerðir. Viðgerð á skólplögunum á gömlu vistinni för fram í sumar þar sem brotið var upp golfs á ganginum í Helviti og skipt um stamma að aðallög. Í haust för fram múrviðgerð á svöllum við meistarastofu og á kyndistöðinni. Brotið var uppúr svalagólf og stólpunum fyrir handrið. Gert var við svalagólf og það flotað. Þá var þakkanturinn á kyndistöðinni múraður og gert við allstóra múrskemmd á vegg.

Húsnaðissviðið sá áfram um úthlutun á gistingu fyrir fjarnema skólans. Bæði á vor- og haustönn og gekk það almennt vel.

Fjármál og rekstur


Tap af reglulegri starfsemi árið 2010 var 78 mkr. Óreglulegar tekjur ársins voru neikvæðar um eina og hálfa mkr. Tap ársins er því 79 mkr. en árið 2009 var hagnaður sem nam 24 mkr.

### Rekstur og efnahagur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rekstur</th>
<th>12 mánuðir</th>
<th>12 mánuðir</th>
<th>12 mánuðir</th>
<th>12 mánuðir</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rekstrartekjur</td>
<td>769</td>
<td>866</td>
<td>827</td>
<td>779</td>
</tr>
<tr>
<td>Rekstrargjöld</td>
<td>804</td>
<td>832</td>
<td>879</td>
<td>724</td>
</tr>
<tr>
<td>Rekstrarafgangur</td>
<td>35</td>
<td>34</td>
<td>-52</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>Afskriftir</td>
<td>21</td>
<td>14</td>
<td>8</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Fjármagnsliðir</td>
<td>-22</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
<td>-36</td>
</tr>
<tr>
<td>Hagnaður fyrir öreglulega líði</td>
<td>-78</td>
<td>4</td>
<td>-48</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Öreglulegar tekjur</td>
<td>-1</td>
<td>20</td>
<td>-33</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>Rekstrarniðurstaða</td>
<td>-79</td>
<td>24</td>
<td>-81</td>
<td>128</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fastafjármunir</td>
<td>424</td>
<td>435</td>
<td>99</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>Veltufjármunir</td>
<td>82</td>
<td>107</td>
<td>103</td>
<td>269</td>
</tr>
<tr>
<td>Eignir samtals</td>
<td>506</td>
<td>542</td>
<td>202</td>
<td>395</td>
</tr>
<tr>
<td>Eigið fé</td>
<td>66</td>
<td>146</td>
<td>122</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>Langtímaskuldir</td>
<td>278</td>
<td>302</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Skammtímaskuldir</td>
<td>161</td>
<td>94</td>
<td>80</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>Skuldir og eigið fé samtals</td>
<td>506</td>
<td>542</td>
<td>202</td>
<td>395</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Aldursskipting 2010

Kynjaskipting eftir námsleiðum 2010
Búseta eftir landshlutum (%) 2010

- Útlönd: 35%
- Reykjavík: 4%
- Kópavogur: 11%
- Garðabær: 3%
- Hafnarfjörður: 3%
- Suðurnes: 5%
- Mosfellsbær: 7%
- Vesturland: 2%