*do uchwały nr 13/2017/2018  
Rady Pedagogicznej   
z dnia 27 listopada 2017 r.*

STATUT

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ZABŁOCIU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZABŁOCIU

----------------------------- TEKST UJEDNOLICONY -----------------------------

Stan prawny na dzień 1 września 2022 r.

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1: Postanowienia ogólne (§1- §4) ……………………………………..………..3

ROZDZIAŁ 2: Cele i zadania szkoły (§5- §10) ……………………………………...……….6

ROZDZIAŁ 3: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna (§11-§14) …………………...……...16

ROZDZIAŁ 4: Bezpieczeństwo w szkole i poza nią (§15-§17) …..........................................21

ROZDZIAŁ 5: Zasady i formy współpracy z rodzicami (§18-§19) ....................................... 27

ROZDZIAŁ 6: Organy szkoły (§20 -§25) ...............................................................................32

ROZDZIAŁ 7: Zasady współpracy organów szkoły i rozwiązywania konfliktów (§26-§27) 40

ROZDZIAŁ 8: Organizacja szkoły (§28 - §52) .......................................................................43

ROZDZIAŁ 9: Nauczyciele i inni pracownicy szkoły (§53 - §67)…………………………..66

ROZDZIAŁ 10: Uczniowie szkoły (§68 - §80)…………………………….………………...82

ROZDZIAŁ 11: Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego (§81 - §95)…………...96

ROZDZIAŁ 12: Postanowienia końcowe (§96) ……............................................................131

ROZDZIAŁ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

* 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
     1. szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłociu Szkołę Podstawową w Zabłociu z siedzibą w Zabłociu przy ulicy Bielskiej 36;
     2. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno ‑ Przedszkolnego w Zabłociu;
     3. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłociu Szkoły Podstawowej w Zabłociu;
     4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.));
     5. statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłociu Szkoły Podstawowej w Zabłociu;
     6. uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej;
     7. rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; w odniesieniu do uczniów ukraińskich także inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem;
     8. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;
     9. nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłociu Szkoły Podstawowej w Zabłociu;
     10. organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;
     11. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Strumienia z siedzibą w Strumieniu, ul. Rynek 4;
     12. MEiN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji i Nauki;
     13. dziennik lekcyjny – należy rozumieć dziennik w postaci elektronicznej.

§ 2

* 1. Szkoła została powołana Uchwałą nr XXXII.274.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 marca 2017 r.
  2. Szkoła Podstawowa w Zabłociu ma swoją siedzibę przy ul. Bielskiej 36 w Zabłociu.
  3. Organem prowadzącym szkołę jest Burmistrz Miasta Strumienia z siedzibą w Strumieniu, ul. Rynek 4.
  4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu „Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłociu Szkoła Podstawowa w Zabłociu”. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
  5. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.
  6. Wychowanie i nauczanie w Szkole Podstawowej w Zabłociu opiera się na chrześcijańskim systemie wartości, służy rozwijaniu w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka.
  7. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice wstosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.
  8. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie doszkoły ponadpodstawowej.

§ 3

* 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
  2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
  3. Obsługę finansowo- księgową prowadzi Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu.
  4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

* 1. Szkoła używa pieczęci:
     1. okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Zespół Szkolno ‑ Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Zabłociu”;
     2. podłużnej z napisem: „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłociu Szkoła Podstawowa w Zabłociu, ul. Bielska 36, 43-246 Strumień, tel/fax 338570259”;
     3. podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zabłociu”;
     4. okrągłej z napisem „Szkoła Podstawowa w Zabłociu – Biblioteka”;
  2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
  3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

ROZDZIAŁ 2  
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

§ 6

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

* + 1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

* + - 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
      2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo‑profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

* + 1. pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
    2. drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§ 7

1.Celem Szkoły jest:

1) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2) wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

3) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności;

4) stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych, artystycznych oraz sportowych;

5) rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów;

6) rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i innych ludzi;

7) dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej;

8) rozwijanie w uczniach umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu ucznia;

9) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

10) rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia;

11) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych;

12) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania;

13) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu indywidualnemu i społecznemu, takich jak:

a) uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,

b) poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,

c) ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,

d) kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,

e) podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

f) postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

2. Zadaniem Szkoły jest:

1) zapewnienie opieki i wspomagania w rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną;

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans;

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów;

4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

5) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

6) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

7) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć;

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;

9) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju;

10) stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

11) kształtowanie patriotyzmu oraz postawy dociekliwości i refleksyjności;

12) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

13) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania uzależnień;

14) prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego;

15) współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i poradniami zdrowia psychicznego lub innymi poradniami specjalistycznymi, także z policją i sądem;

16) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

17) współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

18) realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

19) podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji.

§ 8

1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw:

1) kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkoła organizuje w oddziałach ogólnodostępnych.

2) szkoła zapewnia uczniom, o którym mowa w ust. 1:

a) naukę w oddziale ogólnodostępnym,

b) realizację podstawy programowej zgodnej z polskim systemem oświaty,

c) bezpłatną naukę języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych, jako języka obcego, do momentu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym naukę w tym języku,

d) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w zakresie przedmiotów nauczania, z których uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe,

e) pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trybie i formach przewidzianych dla uczniów w polskim systemie oświaty,

f) integrację ze środowiskiem szkolnym.

3) nauczanie uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw prowadzone jest według realizowanych w szkole programów nauczania, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

4) uczniowie o których mowa w ust. 1 są przyjmowani do oddziału w szkole na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

5) w sytuacjach nadzwyczajnych, minister właściwy na mocy ustawy specjalnej ustala przepisy regulujące przyjmowanie uczniów cudzoziemskich, mających statut uchodźcy.

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są organizowane na warunkach określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 9

1. Cele wymienione w § 8 ust.1 , szkoła realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

* + 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
       1. realizację podstawy programowej;
       2. ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,
       3. pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
       4. realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,
       5. umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne.
    2. umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
       1. organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;
       2. eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;
       3. organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;
       4. umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;
       5. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
       6. wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.
    3. sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności poprzez:
       1. dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, za pośrednictwem pedagoga szkoły, logopedy, a w miarę potrzeb innych specjalistów,
       2. organizowanie nauczania indywidualnego,
       3. zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,
       4. udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.
    4. prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:
       1. diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
       2. współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
       3. informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania narkomanii.
    5. wyznacza dla każdego oddziału nauczyciela wychowawcę, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:
       1. zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania w szkole i spisania ich w formie kontraktu,
       2. zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań agresywnych poprzez szukanie ich źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym i szkole,
       3. programowania i organizowania procesu wychowania w zespole klasowym.
    6. zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
       1. organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
       2. za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
       3. zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,
       4. zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,
       5. zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
       6. zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,
       7. zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,
    7. wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów poprzez:
       1. koła zainteresowań,
       2. zajęcia świetlicowe;
       3. zajęcia terapeutyczne z pedagogiem, pedagogiem specjalnym lub psychologiem szkolnym, a w razie potrzeb innym specjalistą;
       4. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
    8. realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
    9. dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.:
       1. wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety,
       2. uwrażliwia na potrzeby innych ludzi,
       3. uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich.

§ 10

1.Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia wiek uczniów, potrzeby środowiskowe oraz obowiązujące ogólnie przepisy bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

* + 1. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych;
    2. sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, obozów, biwaków, zielonych szkół organizowanych przez szkołę, pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole.

2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

* + 1. uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie:
       1. wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły;
       2. zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach,
    2. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu;
       1. dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,
       2. organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.,
    3. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:
       1. uczniowie mają możliwość korzystania z dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną,
       2. wyprawka szkolna,
       3. stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym,
    4. uczniami wywodzącymi się z rodzin wielodzietnych – zastosowanie mają wymienione wyżej formy pomocy.

3.Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne:

* + 1. nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych i zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na okres określony w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego;
    2. nauczanie indywidualne ucznia prowadzone jest przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły;
    3. zajęcia w ramach nauczania indywidualnego są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
    4. zajęcia nauczania indywidualnego prowadzi się zgodnie z zaleceniami w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia określany jest w porozumieniu z organem prowadzącym, w oparciu o rozporządzenie w sprawie
    5. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

4. Uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia się indywidualny tok nauki.

5. Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy.

6. Działania te realizowane są poprzez:

* + 1. rozmowy z pedagogiem;
    2. udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia;
    3. udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;
    4. podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach z wychowawcą;
    5. system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;
    6. współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;
    7. zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie;
    8. wskazywanie możliwych form wsparcia oferowanych przez szkołę oraz informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno‑pedagogicznej lub
    9. w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

ROZDZIAŁ 3   
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§ 11

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów oraz w postaci form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:

1) klasy terapeutyczne;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

3) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;

4) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

5) zajęcia specjalistyczne:

a) korekcyjno-kompensacyjne,

b) logopedyczne,

c) rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,

d) inne o charakterze terapeutycznym;

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

7) zindywidualizowana ścieżka kształcenia;

8) porady i konsultacje;

9) warsztaty.

7. Godzina zajęć wymienionych w pkt 2 - 6 trwa 45 minut.

8. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

9. Zajęcia z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

10. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem w zakresie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz planowania form pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału.

11. Wychowawca planując pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla ucznia określoną w ust. 10 współpracuje przede wszystkim:

1) ze specjalistami zatrudnionymi w szkole, z dyrektorem szkoły;

2) rodzicami ucznia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

12. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 12

1. Do zadań nauczycieli i [specjalistów](https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-04-2022&qplikid=4384#P4384A6) w szkole należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z [poradnią](https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-04-2022&qplikid=4384#P4384A6) w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

2. Nauczyciele oraz [specjaliści](https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-04-2022&qplikid=4384#P4384A6) prowadzą w szczególności:

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

b) szczególnych uzdolnień;

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

§ 13

1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

3. Szkoła zapewnia uczniowi objętemu kształceniem specjalnym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) indywidualizację tempa pracy wychowawczo-dydaktycznej;

3) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

4) zajęcia specjalistyczne odpowiednie do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju ucznia,

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym na zasadzie zapewnienia uczniom niepełnosprawnych równych szans rozwojowych;

7) udzielanie rodzinie wszechstronnej pomocy w wychowaniu i edukacji uczniów;

8) organizowanie zajęć rewalidacyjnych lub psychoterapeutycznych stosownie do potrzeb zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 14

1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

1) kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkoła organizuje w:

a) oddziałach przygotowawczych,

b) oddziałach ogólnodostępnych;

2) szkoła zapewnia uczniom, o którym mowa w ust. 1:

a) naukę w oddziale ogólnodostępnym lub oddziale przygotowawczym, w zależności od poziomu znajomości języka polskiego,

b) realizację podstawy programowej zgodnej z polskim systemem oświaty,

c) bezpłatną naukę języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych, jako języka obcego, do momentu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym naukę w tym języku,

d) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w zakresie przedmiotów nauczania, z których uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe,

e) pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trybie i formach przewidzianych dla uczniów w polskim systemie oświaty,

f) w oddziałach przygotowawczych, wsparcie osoby władającym językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela, jako asystenta międzykulturowego,

g) integrację ze środowiskiem szkolnym;

3) nauczanie uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw prowadzone jest według realizowanych w szkole programów nauczania, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

4) uczniowie o których mowa w ust. 1 są przyjmowani do oddziału w szkole na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

5) w sytuacjach nadzwyczajnych, minister właściwy na mocy ustawy specjalnej ustala  
przepisy regulujące przyjmowanie uczniów cudzoziemskich, mających statut uchodźcy;

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są organizowane na warunkach określonych w odrębnych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 4   
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

§ 15

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

* + 1. zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
    2. organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły:
       1. jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie mogą przebywać w czasie przerw na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli,
       2. na boisku szkolnym uczniowie mogą przebywać tylko pod opieka nauczyciela,
       3. uczniom nie wolno w czasie przerw opuszczać budynku szkoły bez zgody nauczyciela dyżurującego;
    3. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
    4. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
    5. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
    6. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
    7. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
    8. utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
    9. dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
    10. kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
    11. zapewnienie uczniom dostępu do Internetu oraz podejmowanie działań zabezpieczających przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego;

a także:

* + 1. nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
    2. nauczyciel lub inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora,
    3. nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela dopuszcza się możliwość zwolnienia uczniów z pierwszych i ostatnich lekcji.

§ 16

1.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów poprzez w szczególności:

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych;

2) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i o sytuacjach nadzwyczajnych;

3) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

4) zachowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego w czasie wyjść poza teren szkoły;

5) odpowiednią organizację imprez i wycieczek poza terenem szkoły zgodnie z przepisami prawa ora Regulaminem wyjść i wycieczek;

6) dyżury nauczycieli w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym

harmonogramem dyżurów;

7) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

8) systematyczną kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;

9) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

11) przygotowanie i przeprowadzenie raz w roku próbnej ewakuacji uczniów i pracowników szkoły; szczegółowy plan ewakuacji określa Instrukcja bezpieczeństwa

przeciwpożarowego;

12) organizację okresowych szkoleń bhp i udzielania pierwszej pomocy;

13) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach edukacyjnych wymagających podziału na grupy;

14) wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do

udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

15) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

2. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych:

1) za bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych, nadobowiązkowych, zawodów sportowych, dyskotek, itp. odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia lub wychowawca;

2) nauczyciele są zobowiązani rozpoczynać każde zajęcia od sprawdzenia listy obecności i odnotowania nieobecności ucznia, a następnie systematycznie kontrolować stan obecności uczniów na każdych zajęciach i natychmiast dokumentować spóźnienia oraz nieobecności na zajęciach;

3) w pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią, w tym z zasadami ewakuacji;

4) stałym obowiązkiem nauczycieli jest uświadamianie uczniom zagrożeń oraz wskazywanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom;

5) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela, w tym wyjście w trakcie zajęć, jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie inny pracownik Szkoły;

6) w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach dydaktycznych bez nadzoru nauczyciela;

7) w czasie imprez szkolnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel, wychowawca oddziału lub zastępujący go nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły;

8) uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły oraz godzin wyjścia ze szkoły, tj. bezpośrednio po skończonych zajęciach;

9) uczeń, który jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub nie uczęszcza na religię:

a) w przypadku, kiedy odbywają się one w środku dnia, ma obowiązek przebywać na

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w czytelni szkolnej;

b) jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń pełnoletni jest zwolniony do domu,

uczeń niepełnoletni pod warunkiem, że wychowawca oddziału otrzyma, najpóźniej do

dnia rozpoczęcia zwolnienia, pisemne oświadczenie rodzica o odpowiedzialności za

bezpieczeństwo swojego dziecka w trakcie tych zajęć.

3. W razie konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej, nauczyciel i każdy inny pracownik szkoły jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, powiadomić dyrektora szkoły, rodziców, a w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.

4. W zakresie zadań związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, nauczyciel lub inny pracownik Szkoły zobowiązany jest ponadto:

1) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

2) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

5. Podczas zajęć o zwiększonym ryzyku wypadków:

1) nauczyciel prowadzący zajęcia musi dbać o:

a) opracowanie regulaminu pracowni, umieszczenie go w miejscu widocznym i zapoznanie z nim uczniów,

b) zabezpieczenie urządzeń i sprzętu,

c) kontrolowanie, czy sprzęt przeciwpożarowy jest na właściwym miejscu;

2) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:

a) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami,

b) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów,

c) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach,

d) wydawania uczniom sprzętu sportowego tylko w obecności nauczyciela.

6. W szkole obowiązuje regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich, który określa m.in.:

1) nauczyciel pełni dyżur (według grafiku znajdującego się w pokoju nauczycielskim),

w czasie którego w szczególności:

a) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego wypadku udziela

natychmiastowej pomocy, powiadamia dyrektora szkoły;

b) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie

dyżurów;

2) nauczyciel pełni dyżur aktywnie;

3) w czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przejmuje nauczyciel,

któremu powierzono zastępstwo;

4) nieuzasadniona nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia go z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe wypadki;

7. Ustala się następujące zasady opieki nad grupami uczniowskimi na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych:

1) odpowiednia liczba opiekunów na grupę uczniów;

2) na udział w wycieczce, imprezie turystycznej poza miejscowość, w której znajduje się

siedziba szkoły, musi być wyrażona zgoda rodziców uczniów;

3) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „karty wycieczki”;

4) obowiązkiem każdego opiekuna jest sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca;

5) nie wolno realizować wycieczek i imprez poza budynkami w czasie burzy, gołoledzi,

śnieżycy;

6) kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel, a opiekunem osoba pełnoletnia po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.

8. Pracownicy administracji i obsługi wspomagają pracowników pedagogicznych

w zakresie sprawowania opieki nad uczniami.

9. Uczeń może być zwolniony z części zajęć danego dnia, jeżeli dostarczy pisemną informację od rodziców o konieczności wcześniejszego wyjścia ze szkoły lub jeżeli rodzice zgłoszą się osobiście po odbiór ucznia.

10. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer (monitoring). Szczegółowe zasady korzystania z monitoringu w szkole określa Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego.

11. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystanie z dostępu do Internetu w sposób zabezpieczający przed dostępem do treści niepożądanych, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia.

12. W szkole obowiązują procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

§ 17

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, które nie ukończyły 7 lat oraz spoza obwodu szkoły, w drodze do i ze szkoły ustala się następujące zasady:

* + 1. opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i ze szkoły sprawują rodzice lub upoważnione przez nich na piśmie osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
    2. osobą, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice;
    3. na początku roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest zebrać od rodziców uczniów, którzy nie ukończyli 7 lat oraz spoza obwodu pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych;
    4. osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających;
    5. w przypadku stwierdzenia, że rodzic zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:
       1. niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,
       2. nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,
       3. wezwać do szkoły drugiego rodzica lub opiekuna dziecka,
       4. jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję,
       5. nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.
    6. w przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:
       1. niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami;
       2. zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego rozwiązania problemu;
       3. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję;
       4. nauczyciel notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań;
    7. nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu;
    8. takie same zasady obowiązują, gdy rodzic chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.

ROZDZIAŁ 5   
ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

§ 18

1. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

2. Wychowawcy klasy, specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawcy świetlicy, nauczyciele biblioteki, nauczyciele przedmiotów współpracują z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.

3. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach uzyskana pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

4. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.

5. Szkoła jest zobowiązana zapoznać rodziców uczniów z:

1) zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi;

2) planem organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny;

3) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom na poszczególnych etapach kształcenia;

4) zestawem podręczników dla poszczególnych oddziałów,

5) warunkami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

6) postępami dziecka w nauce i zachowaniu;

7) przyczynami trudności i możliwościami pomocy;

8) możliwościami uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

9) sposobami wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły;

10) przepisami prawa oświatowego, Statutem szkoły, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły, Szkolnym Zestawem Programów Nauczania.

6. Szkoła informuje rodziców o sposobie nauczania i zakresie treści dotyczących wiedzy o życiu rodziny.

7. Szkoła informuje rodziców o możliwości nauczania religii, etyki, religii i etyki.

8. Ponadto szkoła oczekuje od rodziców:

1) stałego kontaktu;

2) zainteresowania postępami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez kontakt z wychowawcą, nauczycielem uczącym, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem;

3) informowania wychowawcy o sytuacji społecznej i zdrowotnej dziecka, a także o jego deficytach rozwojowych;

4) informowania wychowawcy lub pedagoga szkolnego o niepokojących przejawach w zachowaniu dziecka;

5) pomocy w organizowaniu przedsięwzięć i w podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych;

6) właściwego kształtowania postaw, relacji międzyludzkich opartych na współpracy, życzliwości, przyjaźni, szacunku do drugiego człowieka, empatii i odpowiedzialności za swoje czyny;

7) przedstawiania swoich uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących jej funkcjonowania;

8) usprawiedliwiania nieobecności dziecka poprzez e-dziennik lub „zeszyt kontaktów” w terminie do dwóch tygodni od jej zakończenia.

9. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki poprzez:

1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych oddziałów oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;

2) indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem lub dyrektorem szkoły z inicjatywy obu stron (konsultacje);

3) kontakt telefoniczny wychowawcy lub pedagoga z rodzicami;

4) kontakty internetowe z wykorzystaniem e-dziennika, platformy TEAMS lub innego komunikatora udostępnionego przez nauczyciela;

5) pisemną informację dla rodziców o przewidywanych ocenach rocznych;

6) w szczególnych przypadkach pisemne wezwanie rodziców do szkoły;

7) spotkania okolicznościowe, np. wspólny udział w uroczystościach;

8) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły;

9) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat dydaktyki, wychowania i wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;

10) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych dokumentów pracy szkoły;

11) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców, nauczycieli.

10. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

a) na zebraniach,

b) podczas indywidualnych konsultacji zgodnie z terminami ustalonymi w Kalendarzu Pracy Szkoły,

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

5) udziału w życiu szkoły;

6) wyrażania opinii na temat pracy szkoły.

11. Szkoła organizuje spotkania rodziców ze wszystkimi nauczycielami uczącymi cztery razy w roku, a także raz w tygodniu dyżur w określonych godzinach, każdego nauczyciela – wychowawcy.

12. Konsultacje rodziców z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku półrocza harmonogramu uwzględniającego zebrania rodziców.

13. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami w uzgodnionym terminie.

14. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

* + 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
    2. zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
    3. zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce;
    4. zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki, zgodnych z odrębnymi przepisami;
    5. interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;
    6. współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;
    7. czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach, pogadankach, konsultacjach;
    8. pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;
    9. ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo –profilaktycznego, zadań z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin z wychowawcą;
    10. wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i innych;
    11. zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli; w możliwie szybkim czasie;
    12. wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego i prywatnego;
    13. przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia;
    14. wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne i psychiczne;
    15. promowania zdrowego stylu życia.

15. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a w następnie dyrektor szkoły.

**§** 19

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice na pierwszym zebraniu otrzymują informację o warunkach ubezpieczenia.
2. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia dziecka od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.
3. Szkoła zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć w Szkole i poza nią (imprezy, wycieczki organizowane przez Szkołę). Obowiązek spoczywa na rodzicach ucznia.

ROZDZIAŁ 6   
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 20

* 1. Organami szkoły są:
     1. dyrektor szkoły,
     2. rada pedagogiczna,
     3. samorząd uczniowski,
     4. rada rodziców.
  2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Śląski Kurator Oświaty.
  3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 21

1. Do kompetencji dyrektora szkoły, który jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, kieruje szkołą i sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole, w szczególności należy:

1) współpraca z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;

2) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych;

3) rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów szkoły, jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie stosownej uchwały.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

3. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.

4. Zarządzenia dyrektora ogłaszane są w Księdze Zarządzeń.

5. Dyrektor w celu sprawnej organizacji pracy szkoły może wykorzystywać techniki on-line oraz tryb obiegowy.

6. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

* + 1. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
    2. podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,
    3. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
    4. zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

7. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

* + 1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
    2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
    3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
    4. realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
    5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
    6. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
    7. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
    8. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,
    9. stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
    10. występowanie do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
    11. przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
    12. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
    13. wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
    14. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
    15. dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
    16. podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
    17. zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
    18. organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,
    19. ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
    20. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
    21. ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,
    22. realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
    23. po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala:

a) długość przerw międzylekcyjnych;

b) organizuje uczniom przerwy w sposób umożliwiający spożycie posiłków na terenie szkoły,

24) współpracuje z pielęgniarką oraz rodzicami w zakresie kwestii zdrowotnych uczniów,

25) wnioskuje do pielęgniarki o przedstawienie zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

26) zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych.

5. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

§ 22

1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opracowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.

4. Rada Pedagogiczna realizuje ustawowe zadania rady szkoły, o ile ta nie została powołana.

5. Kompetencje opiniujące Rady Pedagogicznej w szczególności:

1. arkusz organizacyjny szkoły;
2. przydział czynności nauczycieli, przydział wychowawstw, przydział czynności dodatkowych nauczycieli;
3. programy nauczania na nowy rok szkolny;
4. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
5. organizację roku szkolnego;
6. wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
7. projekt planu finansowego szkoły;
8. powierzenie i odwołanie stanowiska wicedyrektora szkoły;
9. pracę dyrektora szkoły w przypadku oceny jego pracy przez organ prowadzący i nadzorujący;
10. podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza opiekuńcza i innowacyjna.

6.Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Pedagogicznej określa odrębny regulamin, który nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.

§ 23

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

§ 24

1. Rada Rodziców:

1) Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów uczniów współpracującą z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organami nadzorującymi szkoły;

2) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad klasowych wybranych w tajnych wyborach;

3) Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły.

3. Do zadań Rady Rodziców należy:

1) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;

2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;

3) współudział w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

4) współpraca ze środowiskiem szkolnym, instytucjami wspierającymi funkcjonowanie szkoły;

5) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu i organizacjom działającym w szkole;

6) aktywizowanie rodziców do angażowania się w sprawy szkoły;

7) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły przez gromadzenie własnych środków ze składek rodziców i innych źródeł oraz ich wydatkowanie;

8) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w szkole, rodzinie, środowisku;

9) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

10) Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

§ 25

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

ROZDZIAŁ 7   
ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY  
I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

§ 26

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach przez:

* + 1. zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły,
    2. ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze budynku szkoły,
    3. zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi szkoły z kadrą kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem szkoły,
    4. apele szkolne, gazetę szkolną, stronę internetowa szkoły i facebook szkoły.
  1. Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów zespołu.
  2. Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
  3. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
  4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
  5. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
  6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
  7. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
  8. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
  9. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
  10. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
  11. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor szkoły, który:
      1. zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
      2. umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,
      3. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,
      4. organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

§ 27

1. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 24 niniejszego statutu.

2. Spory kompetencyjne między organami Szkoły rozstrzyga Komisja Statutowa:

1) Komisję statutową powołuje Dyrektor Szkoły.

2) W skład Komisji Statutowej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu Szkoły.

3) Członkami komisji są:

a) przedstawiciel Dyrektora Szkoły, którym jest wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora;

b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej wybrany przez jej członków;

c) przewodniczący Rady Rodziców;

d) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;

4) Komisja jest powoływana na jeden rok.

5) Przewodniczącym Komisji Statutowej jest przedstawiciel Dyrektora Szkoły.

6) Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje – w jego opinii – zostały naruszone.

7) Komisja rozpatruje skargę w terminie do 30 dni od jej wniesienia.

8) Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków.

9) Organ Szkoły, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 1 miesiąca od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję.

10) Od decyzji Komisji przysługuje organowi Szkoły odwołanie do organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Decyzje ostateczne podawane są do ogólnej wiadomości w Szkole.

3. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1. wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,
2. dyrektor lub wicedyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

4. Konflikty pomiędzy nauczycielami:

* + 1. postępowanie prowadzi dyrektor szkoły;
    2. w przypadkach nierozstrzygnięci sporu przez dyrektora szkoły strony mogą się odwołać do organu prowadzącego szkołę;

ROZDZIAŁ 8   
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 28

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 29

1. Dyrektor szkoły opracowuje, w każdym roku szkolnym, arkusz organizacyjny szkoły, z uwzględnieniem oddziałów przedszkolnych, uwzględniający ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organizacji związkowych.

3. Na podstawie arkusza organizacyjnego, Dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

4. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego szkoły, o którym mowa w ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę. Zmiany wdrażane są przez Dyrektora szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

5. Procedury, terminy i zakres informacji dotyczące arkusza organizacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji szkól i przedszkoli.

§ 30

1. Okres nauki w danym roku szkolnym dzielimy na dwa półrocza. I półrocze trwa od pierwszego września dnia powszechnego, do klasyfikacji śródrocznej. II półrocze rozpoczyna się następnego dnia po klasyfikacji śródrocznej i trwa do końca tego tygodnia czerwca, w którym kończą się zajęcia w danym roku szkolnym.

2. Dyrektor szkoły w terminie do 15 września, publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz harmonogram zebrań z rodzicami.

§ 31

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina zajęć lekcyjnych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora szkoły.

3. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 800 i trwają od poniedziałku do piątku.

4. Długość przerwy ustalana jest przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz zorganizowana jest w taki sposób, aby możliwe było spożycie posiłków na terenie szkoły przez uczniów. Przerwy międzylekcyjne trwają po  10 minut, przerwy obiadowe 15 minut.

5. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach 11.35 – 14.30.

6. Zajęcia dodatkowe organizowane są dla uczniów tuż po zajęciach dydaktycznych lub w godzinach popołudniowych do godziny 17.00.

7. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym

§ 32

* 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły.
     1. Zajęcia w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów;
        1. w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w pkt 1;
        2. liczba [uczniów](http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#_blank) w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 [uczniów](http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#_blank);
        3. jeżeli w przypadku określonym w ust. 1 pkt1 liczba uczniów w oddziale

zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział.

d) oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu

edukacyjnego;

* + - 1. z powodu z przyjęcia uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zwiększa się limit uczniów w oddziałach I – VIII oraz przy podziale na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. W szkole mogą być utworzone oddziały przedszkolne realizujące programy wychowania przedszkolnego bądź inne zlecenie organu prowadzącego lub samorządowego.

§ 33

* 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, indywidualnie.
  2. Godzina zajęć nadobowiązkowych trwa 45 minut, za wyjątkiem zajęć opiekuńczych, które trwają 60 minut.
  3. Liczba uczestników różnych form nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły wynosi 15 osób.
  4. Liczba uczniów z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej wynosi najwyżej 12 osób.
  5. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych wynosi od 4 do 8 uczniów.
  6. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych może być niższa od określonej w punkcie 5.
  7. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi wymaga pisemnej zgody rodziców.
  8. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  9. Zajęcia mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy zgodnie z odrębnymi przepisami.
  10. Zajęcia kół zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe organizowane są przez szkołę w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

§ 34

* 1. W klasach IV–VIIIszkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
  2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
  3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów (w miarę możliwości oddzielnie dla chłopców i dziewcząt).

§ 35

1. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni w szkole, dyrektor szkoły nie później niż od trzeciego dnia od dnia zawieszenia zajęć organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio:

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania;

2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3) Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego rozkładu zajęć, o których mowa w ust. 1.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.

7. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

8. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie danego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki:

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

– o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie tego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

9. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie danego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki:

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

– o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie tego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

10. Zajęcia edukacyjne oraz organizacja pracy szkoły w wyjątkowych sytuacjach, mogą być organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, a także konieczność zapewnienia uczniom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia w szkole.

11. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1) technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć:

1. dziennik elektroniczny Librus,
2. lekcje online przy zastosowaniu aplikacji Teams,
3. sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe,
4. zintegrowana platforma edukacyjna http://epodreczniki.pl/,
5. e-podreczniki.pl,
6. gov.pl/zdalnelekcje,
7. materiały i funkcjonalne, zintegrowane platformy edukacyjne udostępnione i rekomendowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
8. materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
9. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
10. platformy edukacyjne oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela, w tym: podręczniki, karty pracy, zeszyty oraz zeszyty ćwiczeń;

2) sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć,

a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS oraz strony internetowej szkoły,

b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,

c) drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie z wykorzystaniem innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,

d) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji;

3) warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w szkole technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia:

1. uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
2. nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
3. należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
4. nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
5. należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł;

4) zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

a) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,

c) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł

d) pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w prawie wewnątrzszkolnym;

5) uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.

12. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:

1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;

4) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;  
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

13. Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny. Zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych.

14. W celu zróżnicowania form pracy zajęcia z uczniami będą prowadzone również w sposób asynchroniczny. Nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym.

15. Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem poczty elektronicznej, e - dziennika, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

16. Jeżeli nauczanie zdalne ma tylko grupa uczniów w klasie, nauczyciel prowadzi zajęcia równolegle z grupą obecną w szkole i nauczanie zdalne w aplikacji Teams.

17. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwości prowadzenia nauczania zdalnego w aplikacji Teams, należy uczniom z grupy "zdalnej" wysłać materiał z lekcji do pracy w domu.

18. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki:

1) udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy. Obecności ucznia na zajęciach odznacza się w dzienniku elektronicznym w rubryce „obecności”;

2) uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach online, punktualnego logowania się na lekcję oraz, na prośbę nauczyciela, pracy z włączoną kamerą;

3) brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć (brak odpowiedzi ustnych) jest równoznaczny z jego nieobecnością na zajęciach i zostaje odnotowany w dzienniku;

4) przypadku uporczywego zakłócania lekcji online przez ucznia nauczyciel ma prawo zakończyć jego udział w zajęciach przed czasem. Zaistniały fakt nauczyciel odnotowuje w uwagach w dzienniku elektronicznym. Uczeń ma za zadanie do następnej lekcji uzupełnić i samodzielnie opracować omawiany materiał;

5) nieobecność ucznia na lekcji online odnotowywana jest przez nauczyciela i wymaga usprawiedliwienia przez rodzica w formie e-usprawiedliwienia lub pisemnego usprawiedliwienia - brak usprawiedliwienia lub dostarczenie go po wyznaczonym terminie powoduje nieusprawiedliwienie nieobecności.

6) uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia materiału zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły;

7) uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu i sposobu wykonania zleconych przez nauczyciela zadań, także kartkówek, prac klasowych, sprawdzianów i innych prac zleconych przez nauczyciela. Niedostosowanie się do tego obowiązku powoduje konsekwencje określone w statucie;

8) rodzice informują nauczyciela przedmiotu o ewentualnych problemach technicznych przed upływem terminu wskazanego przez nauczyciela;

9) w celu skutecznego przesyłania pisemnych prac nauczyciel ustala z uczniami sposób ich przesłania: rekomenduje się korzystanie z usługi OneDrive w dzienniku elektronicznym, aplikacji Teams lub poczty elektronicznej;

10) w przypadku trudności z przekazaniem pracy drogą elektroniczną uczeń/rodzic ma obowiązek dostarczyć ją do sekretariatu szkoły i o zaistniałym fakcie poinformować nauczyciela przedmiotu:

a) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,

b) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób;

11) w przypadku, gdy nauczyciel zamiast lekcji online zadaje uczniom pracę do samodzielnego wykonania, frekwencję zaznacza się następująco: jeśli uczeń odeśle wykonaną pracę nauczycielowi, nauczyciel wstawia uczniowi obecność, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo uznać, że uczeń był nieobecny na zajęciach;

12) uczeń lub jego rodzic ma obowiązek kontrolowania swojego konta na e – dzienniku (informacje, poczta, zakładka zadania domowe) co najmniej raz dziennie zwłaszcza na zakończenie dnia do godziny 16.00);

13) uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu oraz stosowania się do zasad kulturalnego zachowania w sieci;

14) nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa w zdalnych zajęciach.

§ 36

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu.

2. Opiekę nad działaniami wolontariackimi sprawuje nauczyciel wyznaczony na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

3.Celem wolontariatu jest:

1) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

2) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

3) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

4) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży w wolontariackie działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

5) promowanie idei wolontariatu;

6) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

4. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej pomocy uczniowskiej na terenie szkoły oraz przedszkoli lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.

5. Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której uczniowie będą wolontariuszami, odbywa się za zgodą rady rodziców.

6. Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z rodzicami.

§ 37

1. Szkoła otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym stała lub doraźna pomoc materialna.

2. Wobec uczniów, o których mowa w ust. 1, szkoła podejmuje działania polegające w szczególności na**:**

1) rozpoznawaniu warunków życia ucznia, aby w razie potrzeby służyć mu pomocą lub kierować do odpowiednich instytucji,

2) przekazywaniu informacji uczniom i ich rodzicom o warunkach otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

3) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

4) udzielaniu uczniom pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, zgodnie z rozpoznanym przez nauczycieli stylem uczenia się ucznia,

5) pomocy uczniom i ich rodzicom przez specjalistów zatrudnionych w szkole.

3.  Diagnozę potrzeb uczniów przeprowadzają wychowawcy oddziałów we współpracy z pedagogiem szkolnym we wrześniu każdego roku szkolnego, a także na bieżąco w razie konieczności.

§ 38

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 39

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

2. Szkoła stwarza warunki do działania dla wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej szkoły.

3. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień oraz talentów uczniowskich;

4) wpływa na integrację uczniów;

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki.

4. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa powyżej, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

5.Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.

§ 40

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki*.*
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć religii oraz etyki.
5. Zasady organizacji religii i etyki w szkole określają odrębne przepisy.

§ 41

* 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
  2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
  3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
  4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 42

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

2. WSDZ pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.

3. WSDZ działa na zasadzie systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim

i światowym na temat:

1) sieci szkół ponadpodstawowych;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4.WSDZ realizuje w szczególności zadania związane z :

1) udzielaniem indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

2) prowadzeniem grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

3) koordynowaniem działań informacyjno-doradczych szkoły;

4) organizowaniem spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy (promowanie dobrych wzorców);

5) organizowaniem spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców

i stowarzyszeń pracodawców;

6) przygotowaniem do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;

7) wspieraniem rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-

-informacyjnych;

8) współpracą z instytucjami wspierającymi:

a) kuratorium oświaty,

b) urzędem pracy,

c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

d) poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku

w oddziałach siódmych i ósmych szkoły podstawowej;

2) zajęć z wychowawcą;

3) spotkań z rodzicami;

4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym;

5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych;

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających WSDZ.

§ 43

1. Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku trudności z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę.

2. Formy współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi jednostkami specjalistycznymi:

1) zasady współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom

i rodzicom, w szczególności:

a) współpraca z publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym

z publicznymi poradniami specjalistycznymi,

- kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne w celu ustalenia przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych

i dostosowywanie wymagań szkolnych do możliwości ucznia,

- kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,

- konsultacje z pracownikami poradni na terenie szkoły,

- konsultowanie wniosków i opinii do badań psychologiczno-pedagogicznych,

- prowadzenie przez pracowników poradni specjalistycznych zajęć na terenie szkoły,

- udział w szkoleniach organizowanych przez pracowników poradni,

- diagnozowanie wad wymowy i terapia logopedyczna,

- terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży,

- konsultacja i współpraca dotycząca ucznia o specjalnych potrzebach,

- wnioskowanie dotyczące nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego oraz kierowanie do nauczania specjalnego,

b) współpraca z Sądem Rejonowym – Wydziałem ds. Rodzinnych i Nieletnich:

- wnioskowanie o wydanie rozporządzeń opiekuńczych,

- wnioskowanie w sprawach nieletnich,

- wnioskowanie o umieszczenie nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- sporządzanie opinii o uczniach na wniosek Sądu,

c) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

- pomoc materialna dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, losowej, rodzinnej,

- opłacanie obiadów świetlicowych i drugich śniadań,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

d) współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka:

- pomoc w sytuacjach łamania praw dziecka,

- organizowanie opieki, pomocy prawnej,

e) współpraca z Policją:

- współpraca z dzielnicowym – interwencje, spotkania z młodzieżą,

- pomoc w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego,

f) współpraca z Wojewódzkim Punktem Konsultacyjnym ds. Narkomanii:

- udzielanie porad i konsultacji dla młodzieży i rodziców,

- zapobieganie narkomanii wśród dzieci i młodzieży,

g) współpraca z Pogotowiem Opiekuńczym, Izbą Dziecka:

- zapewnianie całodobowej opieki dzieciom w trudnej sytuacji życiowej,

- opieka nad dzieckiem niedostosowanym społecznie, będącym w konflikcie z prawem,

h) innymi instytucjami adekwatnie do bieżących potrzeb.

§ 44

1.Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. W Szkole mogą być realizowane innowacje, autorskie koncepcje przedmiotowo- wychowawcze, eksperymenty pedagogiczne, zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe.

§ 45

* 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
  2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
     1. kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
     2. stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.
  3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
  4. Do zadań biblioteki należy:
     1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),
     2. prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
     3. doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
     4. udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,
     5. organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
     6. umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
  5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
     1. uczniami, poprzez:
        1. zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
        2. tworzenie aktywu bibliotecznego,
        3. informowanie o aktywności czytelniczej,
        4. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
        5. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
     2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
        1. sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
        2. organizowanie wystawek tematycznych,
        3. informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
        4. przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
        5. udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
        6. działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
        7. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
     3. rodzicami, poprzez:
        1. udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
        2. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
        3. działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
        4. udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,
        5. udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;
     4. innymi bibliotekami, poprzez:
        1. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
        2. udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
        3. wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.
  6. Skontrum materiałów biblioteki przeprowadza się:

1. co najmniej raz na 5 lat.
2. gdy następuje zmiana na stanowisku bibliotekarza-nauczyciela;
3. w razie wypadków losowych: kradzieży, pożaru itp. - w takim wypadku można przeprowadzić skontrum wyrywkowe, czyli kontrolę części zbiorów, które zostały zagrożone lub tych które są wyjątkowo cenne).
   1. Przeprowadzanie skontrum każdorazowo zarządza dyrektor szkoły.
   2. Skontrum przeprowadza komisja skontrowa, powołana przez dyrektora szkoły:
   3. Komisja składa się z co najmniej dwóch osób - pracowników szkoły:
4. przewodniczącego, którym nie może być osoba odpowiedzialna za zbiory;
5. członka.
   1. Podczas skontrum komisja:
6. porównuje zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym materiałów;
7. ustala i wyjaśnia zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a stanem faktycznym zbiorów;
8. ustala ewentualne braki
   1. Z przeprowadzonego skontrum komisja sporządza protokół.

§ 46

* 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
  2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:
     1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,
     2. w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,
     3. pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.
  3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
  4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
  5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
  6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
  7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
  8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
  9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
  10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 47

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szkole funkcjonuje stołówka, która umożliwia uczniom szkoły spożycie obiadu w formie cateringu.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły dostarczającej catering w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS, sponsorzy lub organizacje;

3) pracownicy zatrudnieni w szkole.

5. Szkoła może występować do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

6. Zasady funkcjonowania stołówki określa Dyrektor Szkoły w „Regulaminie korzystania ze stołówki w ZSz-P w Zabłociu Szkole Podstawowej w Zabłociu”, a w przypadku zagrożenia epidemicznego ustala zasady jej funkcjonowania zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami szkolnymi.

§ 48

1. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej.

2. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:

1) wykonywanie testów przesiewowych (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, bada wzrok, słuch, postawę ciała);

2) pomaganie uczniom, którzy mają problemy zdrowotne:

a) w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością,

b) w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia,

c) udzielanie porad dotyczących stylu życia, samoobserwacji i samoopieki;

3) udzielanie pomocy w nagłych wypadkach;

4) współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej;

5) prowadzenie profilaktyki próchnicy.

§ 49

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

* + 1. stypendium szkolne,
    2. zasiłek szkolny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

* + 1. stypendium za wyniki w nauce,
    2. stypendium za osiągnięcia sportowe.

4. Stypendium szkolne otrzymujeuczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

5. Zasiłek szkolny przyznaje sięuczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen (co najmniej 5,00) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust. 7

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniompierwszego etapu edukacyjnego.

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

§ 50

1.Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

1) działalności organizacji uczniowskich;

2) gabinetu pielęgniarki szkolnej i pedagoga szkolnego;

3) biblioteki i czytelni;

4) archiwum;

5) szatni;

6) stołówki szkolnej.

§ 51

1.W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników w szkole prowadzony jest

elektroniczny monitoring wizyjny:

1) kamery monitoringu wizyjnego są umieszczone na zewnątrz i wewnątrz budynku szkolnego;

2) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę,

3) zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 14 dni,

4) odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona;

5) nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym na terenie szkoły lub mieniu szkolnemu;

6) rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

§ 52

1.W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika w formie elektronicznej zawierają

–„Zasady funkcjonowania dziennika w postaci elektronicznej” oraz ogólne zapisy regulujące prowadzenie dokumentacji szkolnej stanowiące odrębny dokument.

3. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:

1) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu,

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.

ROZDZIAŁ 9   
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 53

1.Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zadania pracowników w zakresie bezpieczeństwa obejmują w szczególności:

1) pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych i w szatni podczas przerw międzylekcyjnych i w czasie trwania zajęć;

2) kontrolowanie osób wchodzących na teren szkoły i zgłaszanie tego faktu dyrektorowi szkoły;

3) reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu uczniów;

4) dbanie o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów

§ 54

1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:

1. poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;
2. swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
3. wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania;
4. wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5. korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
6. pomocy ze strony dyrektora szkoły w sprawach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
7. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy:
8. zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju;
9. angażowanie się do tworzenia i modyfikowania planów pracy szkoły i programu wychowawczo - profilaktycznego;
10. zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych;
11. prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
12. kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;
13. pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju;
14. umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;
15. uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
16. zapewnienie rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
17. stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
18. ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjnie ich określanie i dostosowywanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;
19. przestrzeganie szczegółowych warunków oceniania i klasyfikowania uczniów;
20. zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej;
21. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;
22. zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
23. realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w szkole;
24. rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów i zgłasza ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu;
25. przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
26. chronienie danych osobowych swoich uczniów;
27. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dyrektora szkoły.
28. Nauczyciel jest obowiązany w szczególności:
29. sprawować opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
30. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
31. brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej;
32. zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań Rady Pedagogicznej;
33. systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;
34. indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem;
35. przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole;
36. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez dyrektora szkoły;
37. przestrzegać obowiązujących regulaminów i procedur;
38. brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
39. przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego;
40. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
41. niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
42. współdziałać, z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy.

* + 1. za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w kodeksie pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy.
    2. karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

1. nagana z ostrzeżeniem,
2. zwolnienie z pracy,
3. zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
4. wydalenie z zawodu nauczycielskiego;
   1. kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania   
      i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta Nauczyciela;
   2. zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie Karta Nauczyciela.

§ 55

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

* + 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
    2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
    3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

* + 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
    2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
       1. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
       2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
    3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
    4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
       1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
       2. współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
       3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
    5. współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

* + 1. opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
    2. zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
    3. diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
    4. kształtowanie osobowości ucznia,
    5. systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
    6. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
    7. wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
    8. motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie zjego możliwościami i zainteresowaniami,
    9. dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
    10. informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,
    11. troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
    12. dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
    13. wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,
    14. wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,
    15. ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
    16. wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
    17. informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
    18. rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły,
    19. opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
    20. współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
  1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
  2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
     1. na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
     2. w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi;
     3. w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły;
  3. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
  4. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.
  5. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi – wychowawcy udziela opiekun stażu i dyrektor.
  6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
  7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§ 56

1. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej.

2. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor, powierzając to stanowisko.

3. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

4. Szczegółowy zakres kompetencji osób zajmujących inne stanowiska kierownicze określa dyrektor, powierzając te stanowiska.

5. Do zakresu działania wicedyrektora należy w szczególności:

1) organizacja codziennego toku pracy szkoły i przedszkola (opracowywanie tygodniowego planu zajęć, godzin pracy świetlicy, dyżurów nauczycieli, dowożenie, organizacja zastępstw za nie-obecnych nauczycieli);

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z ustalonym corocznie podziałem zadań w tym zakresie;

3) rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli;

4) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;

5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub ustalonych przez dyrektora szkoły.

§ 57

1. Psycholog odpowiada za monitorowanie klimatu szkoły, który jest rzeczywistością psychologiczną tego, w jaki sposób środowisko szkolne wpływa na zachowanie uczniów i nauczycieli. W tym zakresie promuje zachowania przyjazne, sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa psychicznego, zaspokojenia różnych potrzeby rozwoju każdego ucznia.

2. Psycholog pomaga nauczycielom w rozpoznaniu i zrozumieniu potrzeb uczniów sprzyjających osiąganiu zdolności i umiejętności poznawczych, aktywności i motywacji do nauki. W tym zakresie podejmuje działania minimalizujące skutki zaburzeń rozwojowych uczniów.

3. Do zakresu zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:

1) wspieranie nauczycieli i rodziców w ustaleniu przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczenia dla pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły;

2) prowadzenie spraw związanych z rozpatrzeniem wniosku o zastosowanie indywidualnego programu lub/i indywidualnego toku nauki wobec ucznia, u którego rozpoznano uzdolnienia;

3) organizuje współdziałanie szkoły z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalistycznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

4. Psycholog prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć.

5. Psycholog koordynuje wychowawcze działania szkoły, w tym zakresie każdego roku sporządza diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów w zakresie rozpoznania sytuacji wychowawczych w szkole oraz identyfikowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami,

6. W sytuacjach kryzysowych psycholog podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne dając uczniom emocjonalne i psychologiczne wsparcie, oraz szukając dróg wyjścia z sytuacji.

7. Psycholog sporządza półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz wnioski do dalszej pracy.

§ 58

1. Pedagog specjalny jest odpowiedzialny za jakość wsparcia udzielanego w szkole uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Do zakresu zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

1) identyfikowanie i interpretowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów;

2) organizowanie zbierania danych do wszechstronnej oceny funkcjonowania uczniów objętych pomocą pp. w szkole poprzez współdziałanie z nauczycielami, rodzicami i innymi specjalistami;

3) sporządzenie dokumentacji podsumowującej rozpoznanie w szkole indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych pomocą pp., w tym:

a) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;

b) ustalenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu;

c) wskazanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia;

d) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

e) wskazanie zaleceń z zakresu zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły.

3. Pedagog specjalny prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć.

4. Pedagog specjalny sporządza roczną informację o zapewnianiu dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i składa ją do dyrektora w terminie do 10 czerwca danego roku szkolnego.

5. Pedagog specjalny przedstawianie radzie pedagogicznej na posiedzeniach podsumowujących klasyfikację półroczną i roczną, sprawozdania z realizacji pomocy pp. i kształcenia specjalnego, w tym skuteczności podejmowanych działań oraz wnioski odnoszące się do doskonalenia jakości pracy szkoły i działań wspierających rozwój nauczycieli.

§ 59

1. Logopeda jest odpowiedzialny za rozpoznawanie zaburzeń mowy u uczniów a także za planowanie ich terapii logopedycznej i monitorowanie skuteczności podejmowanych działań.

2. Do zakresu zadań logopedy należy w szczególności:

1) prowadzenie każdego roku we wrześniu logopedycznych badań przesiewowych klas pierwszych w celu ustalenia poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie indywidualnej diagnozy logopedycznej ucznia z inicjatywy własnej na wniosek nauczyciela lub rodzica;

3) inicjowanie w środowisku szkolnym działań profilaktycznych doskonalących mowę już ukształtowaną poprzez: ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, rytmiczne, usprawniające narządy mowy i artykulacji, a także dykcji.

3. Logopeda prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia z zakresu terapii logopedycznej oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć.

4. Logopeda sporządza półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz wnioski do dalszej pracy.

§ 60

1. Terapeuta pedagogiczny jest odpowiedzialny za rozpoznawanie dysfunkcji rozwojowych u uczniów a także za planowanie ich terapii i monitorowanie skuteczności podejmowanych działań.

2. Do zakresu zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie każdego roku we wrześniu badań przesiewowych klas pierwszych i czwartych w celu wykrywania u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;

2) prowadzenie indywidualnej diagnozy funkcjonowania ucznia w szkole z inicjatywy własnej na wniosek nauczyciela lub rodzica;

3) inicjowanie w środowisku szkolnym działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów.

3. Terapeuta pedagogiczny prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć.

4. Terapeuta pedagogiczny sporządza półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz wnioski do dalszej pracy.

§ 61

1.Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

* + 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
    2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
    3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji;
    4. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie;
    5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
    6. realizowanie działań wynikających z programu.

§ 62

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

* + 1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
    2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
    3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
    4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną;
    5. realizowanie innowacji;
    6. udział w ogólnopolskim projekcie ”Narodowy Program Czytelnictwa”, spotkania z autorami, ciekawymi ludźmi;
    7. współpraca z nauczycielami, z samorządem uczniowskim w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
    8. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki;
    9. opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece.
    10. gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych.

§ 63

1. Nauczyciel świetlicy w swojej pracy w szczególności:

1) odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci przez cały czas

pobytu dziecka w świetlicy;

2) opiekuje się powierzoną grupą uczniów, rozpoznaje ich potrzeby i trudności utrzymuje

stałe kontakty z wychowawcami oraz domem rodzinnym dziecka;

3) na bieżąco informuje wychowawców o zachowaniu uczniów;

4) prowadzi dziennik zajęć;

5) odpowiada za właściwą organizację zajęć, bezpieczeństwo dzieci oraz majątek świetlicy;

6) przekazuje na bieżąco informacje o pracy świetlicy dyrektorowi;

7) pracuje na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora rocznego planu pracy;

8) przekazuje na bieżąco dyrektorowi informacje o pracy, natomiast dwa razy do roku radzie

pedagogicznej.

§ 64

1. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

2. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 65

1.W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne):

* + 1. wicedyrektor;
    2. sekretarz szkoły;
  1. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

1. starszy woźny;
2. robotnik do pracy lekkiej;
   1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska niż wymienione w ust. 1 i ust. 2, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
   2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 ustala się na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.
   3. Do zadań sekretarza szkoły należy:
      1. organizowanie i koordynacja pracy kancelaryjno – biurowej;
      2. współdziałanie z dyrekcją szkoły;
      3. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
   4. Do zadań starszego woźnego należy:
3. otwieranie i zamykanie budynku szkoły,
4. czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego,
5. informowanie o zaistniałych usterkach technicznych dyrektorowi i wicedyrektorowi,
6. czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych,
7. sprzątanie i utrzymywanie w czystości obejścia szkoły,
8. sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy,
9. czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole,
10. dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły,
11. usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu,
12. koszenie trawy w obejściu szkoły,
13. zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu z sekretarką szkoły;
14. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
    1. Do zadań robotnika do pracy lekkiej należy:
15. sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych,
16. sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych,
17. czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego,
18. informowanie woźnego o zaistniałych usterkach technicznych w szkole,
19. w przypadku nieobecności innej sprzątaczki ( z powodu choroby lub urlopu ) wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika,
20. pełnienie dyżurów w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym porządkiem i zabezpieczeniem szatni;
21. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
    1. Szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi określają zakresy ich obowiązków ustalane na dany rok szkolny.
    2. Pracownicy obsługi wymienieni w ust2 pkt.1 i 2/obowiązani są do:
22. przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,
23. przestrzegania regulaminu pracy,
24. przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,
25. właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,
26. utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń szkolnych,
27. dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,
28. dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.
    1. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:
       1. zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,
       2. wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,
       3. wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych,
       4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
       5. nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
       6. nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala dyrektor szkoły,
       7. odznaczenia „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
       8. środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,
       9. świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy, korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 66

* 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
  2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
  3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
     1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
     2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,
     3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
     4. współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia;
     5. projektowanie zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego,
     6. ustalanie harmonogramów (imprez, wycieczek, itp.),
     7. ustalanie zestawu programów i podręczników dla tego oddziału, modyfikowanie go w miarę potrzeb,
     8. analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w danym oddziale,
     9. analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale,
     10. ustalanie i realizowanie doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do całego zespołu i pojedynczych uczniów.
  4. Ze spotkań i prac zespołu przewodniczący lub wskazany przez niego nauczyciel sporządza krótki protokół, który jest przechowywany w „Księdze protokołów zespołów nauczycielskich”.
  5. Nauczyciele zespołu spotykają się okresowo - raz w miesiącu i w miarę bieżących potrzeb na wniosek przewodniczącego zespołu.

§ 67

* 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
  2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:
     1. po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego,
     2. w miarę potrzeb, inni nauczyciele.
  3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
  4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
     1. rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
     2. ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
     3. wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
     4. opracowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja.

ROZDZIAŁ 10   
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 68

1. Do klasy I przyjmuje się:

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – we wsi Zabłocie;

2) na pisemny wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami:

3) jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

4) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych w obwodzie szkoły:

* + - 1. w przypadku wydania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną opinii o zasadności odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, na pisemny wniosek rodzica dyrektor szkoły odracza spełnianie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny,
      2. wniosek o odroczenie rodzice mogą złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia;
      3. dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
      4. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat;
      5. dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;
      6. wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat; wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia i dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego; do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym wydana przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną psychologiczno-pedagogiczną;
      7. dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Warunki przyjęcia do szkoły dziecka siedmioletniego :

1) pisemne zgłoszenie dziecka przez rodziców;

2) wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym;

3) dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym pozytywna opinia poradni

psychologiczno-pedagogicznej;

4) w przypadku dziecka spoza obwodu zgoda organu prowadzącego,

5) decyzja dyrektora szkoły.

5. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się z odrębnymi przepisami.

6. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą:

1) na wniosek rodziców dziecka ze względu na orzeczenia PPP;

2) na wniosek rodzica ze względu na orzeczenie PPP, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

3) na wniosek rodziców, z przyczyn innych niż wymienione w pkt. 1 i 2.

7. Zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w stosunku do uczniów swojego obwodu udziela dyrektor szkoły i określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

8. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaję się również udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

1. Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie szkoły w terminie do 30 września danego roku o spełnianiu przez ich dziecko obowiązku szkolnego za granicą.
2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Niespełnieniem obowiązku szkolnego przez ucznia jest również nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszczynane jest postępowanie zgodnie z szkolną procedurą postępowania w przypadku niezrealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, i objęcie egzekucją finansową.
4. Do klas programowo wyższych mogą być przyjmowani uczniowie w zależności od możliwości szkoły i liczebności klas, w szczególnych przypadkach:
   1. zmiana miejsca zamieszkania i zameldowanie w obwodzie;
   2. inne ważne względy uwarunkowane sytuacją rodzinną - decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
5. Przyjęcie do klasy programowo wyższej następuje po przedłożeniu świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.
6. Uczniów z zagranicy przyjmuje się na podstawie przetłumaczonego świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
7. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

§ 69

* 1. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy, czyli biała bluzka lub koszula oraz ciemna spódnica ( granatowa lub czarna) lub ciemne spodnie( granatowe lub czarne).
  2. W czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych zakazuje się noszenia ubrań prowokacyjnych, zawierających elementy obraźliwe, nawołujące do przemocy, nietolerancji czy też stwarzające niebezpieczeństwo dla zdrowia.
  3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy (koszulka i spodenki lub dres):
     + 1. strój sportowy nie może zawierać nadruków lub napisów niestosownych, obraźliwych dla innych;
       2. uczniowie w strój sportowy ubierają się bezpośrednio przed lekcją wychowania fizycznego; po lekcji wychowania fizycznego uczniowie przebierają się; zabrania się pozostawania w stroju sportowym na pozostałych lekcjach;
       3. w porozumieniu z rodzicami nauczyciel wychowania fizycznego może ustalić jednolity strój sportowy dla uczniów, który staje się obowiązkowym strojem sportowym dla uczniów;
       4. na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie zdejmują biżuterię i zegarki.
  4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne o podeszwach niepozostawiającej śladów.

§ 70

1. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania z zajęć lekcyjnych.

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1. na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;
2. w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców  
   i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

3. Zwolnienie indywidualne możliwe jest w przypadku pisemnej prośby napisanej   
i podpisanej przez rodzica lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem zajęć edukacyjnych przez rodzica. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału i nauczyciela zajęć edukacyjnych uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły.

5. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia, dyrektor, nauczyciel, pracownik szkoły informuje rodziców o jego stanie a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły i zapewnienia mu opieki medycznej.

6. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia ucznia wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej pracownicy szkoły wzywają karetkę pogotowia ratunkowego i powiadamiają rodziców.

7. W szkole nie mogą być stosowane wobec uczniów żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców – poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Rodzice mają obowiązek pisemnego zgłoszenia do wychowawcy i udzielenia wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia ich dzieci.

8. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów/całej klasy z ostatniej godziny lekcyjnej lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

9. Informacja o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu jest podawana uczniom i rodzicom najpóźniej dzień wcześniej z wyłączeniem sytuacji doraźnych.

§ 71

1. W szkole przestrzegane są wszystkie prawa dziecka wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:

1) prawo do swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka;

2) prawo dostępu do informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami;

3) prawo do nauki;

4) prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania;

5) prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania;

6) prawo do tożsamości;

7) prawo do swobodnego zrzeszania się;

8) prawo do prywatności i życia rodzinnego;

9) prawo do wypoczynku i czasu wolnego;

10) prawo każdego dziecka podejrzanego, oskarżonego bądź uznanego winnym pogwałcenia prawa karnego do traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości dziecka;

11) prawo proceduralne – możliwość dochodzenia swoich praw.

2. Uczeń ma także prawo do:

* + 1. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
    2. kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
    3. organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
    4. dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
    5. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    6. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
    7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, a także uzyskania informacji zwrotnej wskazującej dobre elementy w pracy ucznia i wskazówkami do dalszej pracy;
    8. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
    9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
    10. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
    11. zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
    12. udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
    13. do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,
    14. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
    15. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
    16. aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),
    17. składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,
    18. pomocy materialnej,

19) uczennica w ciąży ma prawo do szczególnej opieki ze strony Szkoły. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego ciążę, Dyrektor Szkoły może udzielić jej urlopu na czas połogu i bezpośrednio po rozwiązaniu (na wniosek uczennicy). Dyrektor Szkoły określa zasady i terminy uzupełnienia zaległości. W miarę możliwości uczennica ta winna ukończyć edukację w terminie.

3. Osobą wspomagającą ucznia w dochodzeniu praw jest nauczyciel – opiekun samorządu uczniowskiego.

§ 72

1.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1) uczeń, jego rodzice lub inna osoba dorosła mają prawo do złożenia skargi w formie pisemnej do dyrektora szkoły, która składana jest w sekretariacie szkoły, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, jeśli uznają, że te prawa zostały naruszone;

2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia;

3) dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi w ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły;

4) w trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię pedagoga szkolnego, wychowawcy oddziału, nauczycieli pracujących w szkole, innych uczniów szkoły oraz ich rodziców;

5) dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w sprawie podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu;

6) decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu o naruszenie praw ucznia jest ostateczna;

7) w przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw ucznia przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału, do której uczęszcza uczeń;

8) powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału, do której uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole.

§ 73

1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, wewnętrznych regulaminów i ustaleń władz szkolnych, a zwłaszcza:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

2) dostarczania przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć;

3) przedstawiania nauczycielowi zajęć edukacyjnych lub wychowawcy pisemnej informacji od rodziców o ewentualnym zwolnieniu z uczestnictwa w lekcji albo konieczność wcześniejszego wyjścia ze szkoły;

4) usprawiedliwiania nieobecności w zajęciach lekcyjnych - pisemna informacja od rodzica w ciągu 14 dni od powrotu do szkoły;

5) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanowania poglądów i przekonań innych,

d) szanowania godność i wolności drugiego człowieka,

e) zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

6) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

7) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

2. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:

1) bierze aktywny udział w zajęciach, nie przeszkadza w ich prowadzeniu;

2) współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału;

3) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas pracy w grupach;

4) korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela;

5) wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela;

6) korzysta z urządzeń multimedialnych zgodnie z poleceniem nauczyciela.

§ 74

1.Od momentu wejścia ucznia na teren Szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

2. Uczniowie wnoszą telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny na teren szkoły za zgodą i na odpowiedzialność rodziców.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za elektroniczny sprzęt ucznia wniesiony na teren szkoły.

4. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych jedynie za zgodą nauczyciela i w jego obecności w sprawach pilnych tj. do kontaktu z rodzicami.

5. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz nagrywania i robienia zdjęć sprzętem ucznia i przez uczniów.

6. O wykorzystaniu telefonu lub innych urządzeń elektronicznych na lekcji do celów edukacyjnych decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

7. Na wycieczki i wyjazdy uczeń zabiera sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.

8. W szczególnie ważnych okolicznościach umożliwia się uczniom korzystanie z telefonu w sekretariacie szkoły.

9. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do przestrzegania powyższych zasad.

10. Ponadto wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów i procedur obowiązujących w szkole oraz zarządzeń dyrektora szkoły.

11. Uczeń kończący szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

§ 75

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

* + 1. pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
    2. pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
    3. pochwałę ustną dyrektora szkoły,
    4. dyplom uznania,
    5. stypendium,
    6. nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski,
    7. list gratulacyjny do rodziców.
  1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
     1. szczególne osiągnięcia w nauce,
     2. aktywny udział w życiu szkoły,
     3. szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,
     4. wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole,
     5. działania o charakterze wolontariackim.

§ 76

1. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody.

2. Uczeń i jego rodzice, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę mają prawo wnieść zastrzeżenia do dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

3. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.

4. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1) wychowawca oddziału;

2) pedagog szkolny;

3) opiekun samorządu uczniowskiego;

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

5) przedstawiciel rady rodziców.

5. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.

6. O wyniku rozstrzygnięć, wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie.

§ 77

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

3. Uczeń może ponieść następujące kary:

1. rozmowa ostrzegawcza i upomnienie wychowawcy klasy, osobiste lub pisemne powiadomienie rodziców przez nauczycieli i wychowawcę o nagannym postępowaniu dziecka,
2. pozbawienie ucznia przez wychowawcę udziału w imprezach klasowych i szkolnych o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym;
3. zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego przez dyrektora:
   * + 1. pouczenie;
       2. ostrzeżenie;
       3. przeproszenie pokrzywdzonego;
       4. przywrócenie stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia mienia szkolnego lub mienia innego ucznia;
       5. wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły;

3a) Na propozycję dyrektora szkoły wymagane jest uzyskanie zgody rodziców albo opiekuna nieletniego oraz samego nieletniego.

3b) Brak zgody wiąże się z konsekwencjami dla zainteresowanych, sprawę kieruje się do sądu rodzinnego na standardową ścieżkę postępowania.

1. zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub szkoły oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
2. pozbawienie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy, szkoły lub reprezentowania szkoły na zewnątrz;
3. zawieszenie ucznia w przywilejach (nie może korzystać z możliwości: zgłaszania nieprzygotowania, szczęśliwego numerka, uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych, nieobowiązkowych wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez szkołę) na czas określony przez Dyrektora w zależności od stopnia przewinienia;

7) przeniesienie ucznia do innej szkoły w następującym trybie:

* + - 1. powodem wystąpienia z wnioskiem przeniesienia do innej szkoły jest ciąg zdarzeń świadczący o rażącym naruszeniu norm i zasad obowiązujących w szkole lub demoralizującym wpływie na innych uczniów, tj:

- stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,

- stosowania przemocy, szantażu, wymuszania, zastraszania wobec uczniów, zwłaszcza młodszych i słabszych fizycznie,

- przejawów wandalizmu -w tym szczególnie umyślnego dewastowania mienia szkoły,

- kradzieży,

- innego działania o charakterze demoralizującym, chuligańskim, przestępczym lub seksualnym,

- dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania,

- używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie, a także w czasie wyjazdów, wycieczek szkolnych i innych zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

- naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły,

- notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym,

- fałszowania dokumentów państwowych,

- porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy.

* + - 1. jeżeli uczeń zachowuje się w taki sposób, a podjęte środki wychowawcze i zastosowane uprzednio kary nie przynoszą rezultatów w postaci poprawy zachowania, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
      2. wniosek powinien zawierać uzasadnienie i opis nie tylko wykroczeń ucznia ale także podejmowane przez szkołę działania i ich efekty;
      3. decyzja o wysłaniu wniosku do kuratora oświaty może zapaść po wyczerpaniu przez szkołę wszystkich możliwości.

8) skreślenie ucznia z listy uczniów:

a) uczeń niepełnoletni szkoły może być skreślony z listy uczniów jedynie w wypadku podjęcia przez Kuratora Oświaty decyzji o przeniesieniu go do innej szkoły;

b) skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów może nastąpić, gdy uczeń:

- nie uczęszcza do szkoły, jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych w kolejnych trzech miesiącach przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia i są nieusprawiedliwione;

- nagminnie wagaruje a szkoła wyczerpała wszystkie środki wychowawcze i dyscyplinujące w stosunku do niego przewidziane Statutem;

- stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły;

- stosuje przemoc, szantaż, wymuszania, zastrasza

- dopuszcza się przejawów wandalizmu (w tym szczególnie umyślnego dewastowania mienia szkoły), kradzieży, innego działania o charakterze demoralizującym, chuligańskim , przestępczym lub seksualnym.

- posiada, używa lub rozprowadza alkohol, środki odurzające lub inne substancje psychotropowe na terenie szkoły i w jej obrębie,

- narusza godność i nietykalność osobistą innych osób, w tym również pracowników szkoły,

- dopuszcza się fałszowania dokumentów państwowych,

c) skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów może nastąpić, jeżeli zachodzi jeden lub więcej przypadków opisanych w pkt13, lit.b.

§ 78

* 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej, gdy:
     1. zastosowanie kar z § 77 ust. 3 p. 1–8 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
     2. w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

§ 79

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 80

1. Od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic może odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia/nagany:

* + 1. dyrektor rozpatruje odwołanie po konsultacji z wychowawcą klasy, pedagogiem, psychologiem oraz innymi osobami i może zmienić wymiar kary;
    2. dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania;
    3. odwołanie składa się w sekretariacie szkoły;
    4. decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.
  1. Od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany ( za pośrednictwem samorządu uczniowskiego) lub jego rodzic może odwołać się do Rady Pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi nagany.
     1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania.
     2. Wykonanie kary może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.
     3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych szkoły
     4. Uchwała Rady Pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 11   
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB   
OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 81

1. Ocenianiu podlegają:

* + 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
    2. zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

* + 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
    2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

* + 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
    2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
    3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
    4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
    5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
    6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
    7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 82

* 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
     1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
     2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
     3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
        1. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
        2. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
        3. uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
  2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
     1. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
     2. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
     3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
  4. Tryb informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i przedmiotowych systemach oceniania
     1. Informowanie uczniów:
        1. uczniowie informowani są o ogólnych zasadach i kryteriach oceniania z zajęć edukacyjnych oraz oceniania zachowania w czasie godzin wychowawczych,
        2. przeprowadzanie zajęć informacyjnych dla uczniów wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym,
        3. o szczegółowych zasadach i kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych informują nauczyciele przedmiotów w czasie pierwszych zajęć rozpoczynających nowy rok szkolny,
        4. przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla uczniów nauczyciele przedmiotów odnotowują w dzienniku lekcyjnym.
     2. Informowanie rodziców:
        1. rodzic uzyskuje informacje o ogólnych zasadach oceniania zajęć edukacyjnych oraz oceniania zachowania rodzice w czasie spotkania z wychowawcą klasy,
        2. z zebrania sporządza się krótki protokół oraz dołącza się listę obecności rodziców,
        3. nie zgłoszenie się rodzica do szkoły jest jednoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego w szkole systemu oceniania i obowiązujących wymagań edukacyjnych.
  5. Formy udzielania informacji rodzicom:
     1. świadectwo szkolne;
     2. wykaz ocen śródrocznych i bieżących, przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych;
     3. informacja ustna na spotkaniach z rodzicami;
     4. kontakty indywidualne z wychowawcą klasy, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym;
     5. list polecony do rodziców;
     6. kontakty telefoniczne wychowawcy i nauczycieli z rodzicami, prawnymi opiekunami;
     7. wgląd w oceny i inne informacje o uczniu w dzienniku w postaci elektronicznej.

5a. W trakcie nauczania zdalnego:

1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, zwłaszcza w czasie ustalonych w harmonogramie konsultacji;
3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć;
4. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów należy prowadzić systematycznie, Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych oraz ich specyfiki.
5. W czasie trwania zdalnego nauczania, przyjmuje się minimalną liczbę ocen bieżących z poszczególnych przedmiotów następująco:
   1. Dla przedmiotów, których liczba godzin w tygodniu wynosi 5, 4 lub 3 minimalna liczba ocen jest równa tygodniowej liczbie godzin w tygodniu. Dla pozostałych przedmiotów wg. wzoru X+2, gdzie X oznacza liczbę godzin przedmiotu w tygodniu;
   2. Uzyskane przez ucznia stopnie nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
   3. [Uczeń](http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#_blank) w trakcie nauki w [szkole](http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#_blank) otrzymuje oceny:
      1. bieżące mające na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
      2. klasyfikacyjne;
         1. śródroczne i roczne;
         2. końcowe.

§ 83

* 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
  2. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi każdą ustaloną cenę, w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu).

3. Uzasadniając oceny bieżące nauczyciel ma obowiązek:

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych;

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

3a. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie:

1) jakie wymagania z podstawy programowej uczeń opanował;

2) jakie wymagania z podstawy programowej musi jeszcze opanować.

4. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi na wniosek w bezpośredniej rozmowie, na podstawie przedłożonej przez rodzica pisemnej pracy ucznia.

5. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym po wniesieniu prośby.

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia nauczyciel przekazuje uczniom w czasie prowadzonych przez siebie zajęć. W uzasadnionych przypadkach może poprosić o rozdanie prac wychowawcę klasy.

6a. Oryginału pracy lub jego kopię udostępnienia się do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.

7. uchylony

8. uchylony

§ 84

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

2. Nauczyciel na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3. Za specyficzne trudności w uczeniu się uznaje się trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego;

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni specjalistycznej;

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7. Przy ustalaniu oceny zajęć wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, bierze się pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”;

10. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki:

1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

2) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

11. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego można udzielić na podstawie opinii lekarza POZ, który w ramach bilansu zdrowia ucznia szkoły podstawowej określa m.in. kwalifikację do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego:

1) w ramach tej kwalifikacji lekarz określa zdolność do zajęć sportowych bez ograniczeń lub wskazuje konieczne modyfikacje, kierując się stanem zdrowia konkretnego ucznia;

2) ze względu na stan zdrowia i predyspozycje, uczeń może być zakwalifikowany do jednej z poniższych grup:

A – zdolny do zajęć bez ograniczeń

As – zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport

B – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami

Bk – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych lub korekcyjnych

C – niezdolny do zajęć WF czasowo lub trwale

C1 – niezdolny do zajęć WF, uczestniczący w zajęciach korekcyjnych;

3) po przeprowadzeniu badania bilansowego lekarz ustala rozpoznanie problemu zdrowotnego występującego u ucznia, kwalifikuje go do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i podaje zalecenia dla nauczyciela tego przedmiotu.

4) nauczyciel wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.

§ 85

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

2. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

* + 1. stopień celujący – 6
    2. stopień bardzo dobry – 5
    3. stopień dobry – 4
    4. stopień dostateczny – 3
    5. stopień dopuszczający – 2
    6. stopień niedostateczny – 1

3. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

4. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

5. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

* + 1. stopień celujący (6) oznacza, że uczeń:

a) opanował pełen zakres wiadomości określonych podstawą programową w danym oddziale,

b) pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym,

c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

d) na zajęciach wykazuje się postawą poszukującą, kreatywną,

e) uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy,

f) proponuje rozwiązania nietypowe.

* + 1. stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń:
       1. opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania;
       2. posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach.
       3. sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji;
       4. bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu;
       5. samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie;
       6. potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie;
       7. rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela;
       8. potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania.
    2. stopień dobry (4) oznacza, że uczeń:
       1. opanował zdecydowaną większość materiału programowego;
       2. zna definicje, fakty, pojęcia;
       3. stosuje język przedmiotu;
       4. potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji;
       5. umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela;
       6. poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych;
       7. potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach;
       8. rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe.
    3. stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń:
       1. opanował materiał nauczania w stopniu zadawalającym;
       2. zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.
       3. potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;
       4. potrafi wykonać proste zadania;
       5. wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.
    4. stopień dopuszczający (2) oznacza, że uczeń:
       1. posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu.
       2. potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela;
       3. posiadane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.
    5. stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń:
       1. posiada duże braki w wiedzy;
       2. nie rokuje nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela.
       3. nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela;
       4. braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.

6. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania.

§ 86

1. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

* + 1. sprawdzian pisemny, wypracowanie uznaje się całogodzinną, zapowiedzianą, pisemną formę pracy kontrolnej z większej partii materiału kończącej dział nauczania;
    2. kartkówkę, czyli krótkotrwałą, niezapowiedzianą, pisemną formę pracy kontrolnej (trwającą nie dłużej niż 15 min.) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki zakończoną wystawieniem oceny. ocena uzyskana na kartkówce jest oceną ostateczną, nie przewiduje się jej poprawy.
  1. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.
  2. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawiania pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego.
  3. Oddziały I-III szkoły podstawowej:
     1. częstotliwość sprawdzianów pisemnych w oddziałach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;
     2. sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem;
     3. poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu w kolorze czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela.
  4. Oddziały od IV wzwyż:
     1. sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;
     2. jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu;
     3. nauczyciel na wniosek ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu;
     4. poprawa sprawdzianu jest dobrowolna;
     5. każdy stopień uzyskany podczas poprawiania sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu:
        1. podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej nie bierze się pod uwagę oceny niedostatecznej, która została poprawiona;
        2. jeżeli w trakcie poprawy uczeń uzyskał niższy stopień, nauczyciel przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej bierze pod uwagę ocenę wyższą.
     6. całogodzinne prace pisemne są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
     7. w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy całogodzinne prace klasowe, w ciągu dnia – jeden:
     8. nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu wpisuje w dzienniku elektronicznym termin sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu trzech całogodzinnych prac klasowych.
     9. podczas omawiania wyników sprawdzianu nauczyciel podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny.
     10. na koniec półrocza (roku szkolnego) nie przewiduje się zaliczeniowej pracy pisemnej.
  5. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:
     1. 100%- celujący;
     2. 99- 90% – bardzo dobry;
     3. 89 – 70% -dobry;
     4. 69 – 50% – dostateczny;
     5. 49-35% – dopuszczający;
     6. od 34 – niedostateczny.
  6. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu, jeżeli uczeń przekroczył limit ustalony na początku roku szkolnego przez nauczyciela przedmiotu. Zgodnie z ustalonym limitem nauczyciel może zaznaczać brak zadania domowego za pomocą skrótu „bz” w dzienniku w postaci elektronicznej, a zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie do zajęć za pomocą skrótu „np.”
  7. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.
  8. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.
  9. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).
  10. Ocenianie uczniów powinno się odbywać systematycznie w półroczu. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne są zaznaczane kolorem czerwonym w dzienniku.
  11. W pierwszym tygodniu po feriach zimowych nie przeprowadza się sprawdzianów i wypracowań klasowych. Dopuszczalne są kartkówki.
  12. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
  13. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.
  14. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
      1. odpowiedzi ustne (zakres materiału obejmuje dział programu);
      2. sprawdziany pisemne (kartkówki z trzech ostatnich lekcji, sprawdzian obejmujący wiadomości z działu);
      3. prace domowe;
      4. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
      5. estetyka zeszytu przedmiotowego;
      6. ocena aktywności ucznia podczas zajęć;
      7. działalność pozalekcyjna ucznia, udział w dodatkowych pracach związanych z życiem szkoły;
      8. inne, działania specyficzne dla danego przedmiotu.
  15. Aktywny udział w lekcji lub dodatkowa praca wykonywana przez ucznia mogą być nagradzane w postaci „+” i notowane w dodatkowym zeszycie prowadzonym przez nauczyciela:
      1. plusy zapisywane są w postaci oceny bardzo dobrej do dziennika z komentarzem „aktywność”;
      2. ilość plusów niezbędnych do uzyskania oceny bardzo dobrej ustala z uczniami nauczyciel przedmiotu w zależności od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć;
      3. zgłoszony brak zadania domowego, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego nauczyciel odnotowuje w dodatkowym zeszycie w postaci „-„.
      4. trzy minusy równoznaczne są z oceną niedostateczną i jest ona wpisywana do dziennika z komentarzem „zadanie domowe”.
  16. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka w następujących formach:
      1. wpisanie oceny przez nauczyciela do dziennika w postaci elektronicznej ;
      2. podczas wywiadówek, zebrań, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 20 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem;
      3. w czasie indywidualnych spotkań nauczyciela lub wychowawcy z rodzicem;
      4. w przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na rozmowę indywidualną. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane są w dzienniku w postaci elektronicznej lub w postaci notatki pisemnej przechowywanej w dokumentacji nauczyciela.

§ 87

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

* + 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
    2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
    3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
    4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
    5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
    6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
    7. okazywanie szacunku innym osobom.

2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

* + 1. wzorowe,
    2. bardzo dobre,
    3. dobre,
    4. poprawne,
    5. nieodpowiednie,
    6. naganne.

4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:

1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
   * + 1. respektuje obowiązki określone w statucie szkoły;
       2. spełnia wszystkie wymagania stawiane na ocenę dobrą;
       3. wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia;
       4. często wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
       5. wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą;
       6. z pełnym zaangażowaniem dba o piękno mowy ojczystej;
       7. systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje;
       8. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
       9. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;
       10. samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
       11. propaguje dobre imię szkoły i społeczności szkolnej;
       12. pomaga kolegom w nauce;

ł) przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną;

* + - 1. podejmuje działania wolontariackie;
      2. ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
      3. nie spóźnia się na lekcje, za wyjątkiem sytuacji losowych usprawiedliwionych przez rodziców.

1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
2. respektuje obowiązki określone w statucie szkoły;
3. spełnia wszystkie wymagania stawiane na ocenę dobrą;
4. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia;
5. wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy i szkoły;
6. dba o piękno mowy ojczystej;
7. pomaga kolegom w nauce;
8. reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych i konkursach;
9. ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione i nie spóźnia się na lekcje, za wyjątkiem sytuacji losowych usprawiedliwionych przez rodziców.
10. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
11. wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy,
12. nie narusza postanowień zawartych w Statucie Szkoły,
13. stara się dbać o piękno mowy ojczystej,
14. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielem,
15. odrabia zadania domowe,
16. pomaga kolegom w nauce,
17. nie wykazuje zbyt dużej aktywności, ale swoim zachowaniem nie utrudnia prowadzenia lekcji,
18. wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
19. dba o zdrowie i higienę swoją i innych,
20. szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie szkoły,
21. nauczyciele sporadycznie zgłaszają zastrzeżenia do zachowania na lekcjach,
22. ma wszystkie godziny usprawiedliwione i nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze.
23. ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który:
24. nie spełnia wymagań stawianych na ocenę dobrą,
25. szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,
26. dba o zdrowie i higienę swoją i innych,
27. nie używa wulgarnego słownictwa,
28. nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych,
29. nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go osiąganie przeciętnych wyników w nauce (w porównaniu ze swoimi możliwościami),
30. czasami nie odrabia zadań domowych,
31. nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace,
32. zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób, ale pozytywnie reaguje na zwróconą mu uwagę;
33. ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych lub 10 spóźnień.
34. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
35. nie spełnia wymagań stawianych na ocenę dobrą,
36. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
37. nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
38. nie dba o piękno mowy ojczystej,
39. nie wykazuje dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
40. nie zachowuje się godnie i kulturalnie na terenie szkoły i poza nią,
41. nie okazuje szacunku innym osobom,
42. często nie odrabia zadań domowych,
43. nie przygotowuje się do zadań lekcyjnych,
44. czasami nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
45. przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
46. ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych lub więcej niż 10 spóźnień, ale liczba nieobecności umożliwia klasyfikację ucznia, ale liczba nieobecności umożliwia klasyfikowanie ucznia.
47. ocenę naganna otrzymuje uczeń, który:
48. uporczywie uchyla się od obowiązku uczestniczenia w lekcjach pomimo, upomnień wychowawcy,
49. stanowi zagrożenie dla otoczenia,
50. bierze udział w bójkach, kradzieżach,
51. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi,
52. dewastuje mienie szkolne, społeczne,
53. używa w szkole niebezpiecznych przedmiotów,
54. często używa wulgaryzmów i nie reaguje na upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły,
55. wchodzi w konflikt z prawem,
56. ma negatywny wpływ na innych uczniów.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców opiekunów warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5 wychowawca przekazuje:

* + 1. uczniom na pierwszej lekcji wychowawczej;
    2. rodzicom na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym;

7. Na bieżąco zachowanie jest ocenianie w sposób opisowy. Uczeń otrzymuje „uwagi” pozytywne bądź „uwagi” negatywne , o których uczeń jest informowany w sposób ustny, a rodzic poprzez dziennik elektroniczny

8. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, innych pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

9. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.

10. Tryb zasięgania przez wychowawcę klasy opinii nauczycieli przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej oceny zachowania:

* + 1. nauczyciele uczący w danej klasie wyrażają swoją opinię pisemnie na arkuszu przygotowanym przez wychowawcę klasy;
    2. opinię na temat zachowania ucznia mogą również zamieszczać na arkuszu pedagog i psycholog szkolny,
    3. arkusz wypełniony przez nauczycieli przechowuje wychowawca klasy;
    4. arkusz wypełniony przez nauczycieli musi zawierać datę spotkania, imię i nazwisko wychowawcy klasy, imiona i nazwiska uczniów, imiona i nazwiska nauczycieli uczących w danej klasie,

11. Tryb zasięgania przez wychowawcę klasy opinii uczniów przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej oceny zachowania

* + 1. zasięganie opinii uczniów klasy i ucznia odbywa się w klasie, w czasie godziny wychowawczej w drodze dyskusji, w obecności wychowawcy,
    2. potwierdzeniem zasięgnięcia opinii uczniów klasy i ucznia jest wpis w dzienniku lekcyjnym dokonany przez wychowawcę klasy;
    3. umożliwia się również uczniom dokonanie samooceny swojego zachowania pisemnie na arkuszu przygotowanym przez wychowawcę klasy.

12. O przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice poinformowani zostają na piśmie przez wychowawcę klasy na 7 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:

* + 1. rodzic winien podpisem potwierdzić przyjęcie informacji i przekazać ją wychowawcy klasy.
    2. potwierdzoną przez rodzica informację zwrotną wychowawca przechowuje w „Teczce wychowawcy klasy”.

13. Roczna ocena zachowania ustalana jest tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

* + 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
    2. promocję do klasy programowo wyższej;

16. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

17. Ocenę śródroczną zachowania wpisuje się do dziennika i dokumentów klasyfikacji.

18. Ocenę roczną wpisuje się do dziennika, dokumentów klasyfikacji, arkusza ocen i na świadectwie.

19. Uczeń lub rodzic mają prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora szkoły od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, gdy uczeń spełnił wymagania dotyczące zachowania, z którymi został zapoznany na początku roku szkolnego:

* + 1. odwołanie musi być złożone na piśmie do dyrektora szkoły, w tym samym lub następnym dniu roboczym od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
    2. w odwołaniu powinno być zawarte uzasadnienie odwołania oraz informacja o jaką ocenę odwołujący będzie się ubiegał;
    3. uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny o jeden stopień.

20. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład, której wchodzą wychowawca klasy, pedagog i psycholog szkolny, która określa zakres zadań – projektu i termin jego realizacji przez ucznia:

* + 1. zakres zadań jest przekazywany na piśmie uczniowi i jego rodzicom którzy odbiór potwierdzają podpisem;
    2. uczeń w ramach podwyższenia oceny może realizować projekt oparty na działalności charytatywnej i wolontariacie;
    3. komisja po zakończeniu projektu ocenia stopień jego realizacji, sporządza protokół, w którym decyduje o podwyższeniu lub pozostawieniu nie zmienionej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
    4. ocena komisji jest ostateczna.

21. Aby uzyskać ocenę zachowania wyższą niż przewidywana komisja może wyznaczyć uczniowi następujące zadania:

* + 1. wykonanie pomocy naukowych;
    2. zaangażowanie w prace na rzecz Samorządu Szkolnego;
    3. zaangażowaniu w pracę społeczną (wolontariat itp.);
    4. praca na rzecz szkoły (wg potrzeb szkoły);
    5. pomoc w nauce słabszym (konkretnemu uczniowi i z konkretnego przedmiotu);
    6. inicjowanie i współorganizowanie imprezy szkolnej;
    7. wykonanie zadania na rzecz swojej klasy;
    8. zadośćuczynienie bezpośrednie naprawienie wyrządzonej szkody lub krzywdy;
    9. inne, własne propozycje ucznia.

22. Uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

* + 1. zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie w terminie 2 dni od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
    2. w odwołaniu powinny być podane wszystkie zastrzeżenia, które zdaniem strony wnoszącej odwołanie dotyczyły niezgodności trybu i warunków wystawienia uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej;
    3. odwołanie jest wnoszone na piśmie do dyrektora szkoły.

23. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

* 1. W skład komisji wchodzą:
     1. dyrektor szkoły;
     2. wychowawca klasy;
     3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
     4. pedagog;
     5. psycholog;
     6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
     7. przedstawiciel Rady Rodziców.
  2. Termin posiedzenia komisji wyznacza dyrektor szkoły najpóźniej w 5-tym dniu po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
  3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
     1. skład komisji,
     2. termin posiedzenia,
     3. wynik glosowania,
     4. ustaloną ocenę zachowania oraz jej uzasadnienie,
     5. protokół stanowi załącznik do arkusz ocen,
     6. imię i nazwisko ucznia.
  4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
  5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 88

1. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy.

2. [Uczeń](http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#_blank) podlega klasyfikacji:

* + 1. śródrocznej i rocznej;
    2. końcowej.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Ze względu na ruchomy termin ferii zimowych rada pedagogiczna ustala termin zakończenia półrocza w czasie sierpniowego posiedzenia rady.

4. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych - obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

7. Ocena klasyfikacyjna śródroczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen bieżących, ani ustalona przez dziennik w postaci elektronicznej.

8. Przy ustalaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności oceny uzyskane z prac pisemnych, takich jak sprawdziany, klasówki i wypracowania, kartkówki oraz z odpowiedzi ustnej.

9. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną, z co najmniej trzech ocen bieżących wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności (ilość minimalnej liczby ocen koniecznych do ustalenia stopnia klasyfikacyjnego dla danego przedmiotu ustala się wg następującego wzoru: ilość godzin przedmiotu w tygodniu x 2 + 1.

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków.

11. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel na piśmie informuje wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

§ 89

1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

1) w klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi;

2) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 90

1. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne, oceny klasyfikacyjne z [zajęć edukacyjnych](http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#_blank), ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz;

2) roczne, oceny klasyfikacyjne z [zajęć edukacyjnych](http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#_blank), których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych oraz ;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

3.Informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych odbywa się w przypadku ocen niedostatecznych na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, a o pozostałych na 10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej (półrocznej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1) o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i zachowania informują rodziców wychowawcy klasy w formie pisemnej – listem poleconym lub przekazując informację pisemną do rąk własnych (w czasie spotkania w szkole);

2) dla uczniów, którzy mogą uzyskać ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub naganną z zachowania nauczyciele przygotowują informację na temat jakie działania mają podjąć aby uzyskać ocenę pozytywną;

* + 1. informację dla rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych przygotowuje wychowawca klasy w formie pisemnej;
       1. uczniowie przekazują informację pisemną swoim rodzicom;
       2. rodzice potwierdzają podpisem, że zostali zapoznani z przewidywanymi ocenami rocznymi;
       3. uczniowie przekazują wychowawcom klasy, w ustalonym przez niego terminie, potwierdzoną podpisem rodziców kartę przewidywanych ocen śródrocznych lub rocznych;
  1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają:
     1. nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
     2. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne za nieobecnego nauczyciela ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w jego zastępstwie.
  2. Roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii i etyki ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna jest wliczana do średniej ocen ale nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły:
  3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  4. Informowanie o warunkach i trybie uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana**;** Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informują zainteresowanych uczniów o warunkach i trybie uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana:
     1. nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem zakres zadań, jakie powinien on wykonać;
     2. nauczyciel z uczniem ustala termin, w jakim zadania mają być wykonane;
     3. do zadań wskazanych przez nauczyciela mogą należeć w pierwszej kolejności pisemne prace kontrolne, ustne odpowiedzi, referaty, opracowania lub prace praktyczne, np. rysunki.

8a. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku złożenia zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwany dalej sprawdzianem, przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w termie do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń:

* + 1. Zastrzeżenia uczeń lub jego rodzice zgłaszają dyrektorowi pisemnie w terminie 3 dni od ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
    2. Dzień i godzinę sprawdzianu ustala z uczniem i rodzicami dyrektor w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, i informuje poprzez e-dziennik lub za pomocą innych, uzgodnionych dostępnych form porozumiewania się na odległość ucznia i rodziców oraz członków komisji o tym egzaminie.
    3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
    4. Sprawdzian w formie pisemnej polega na przesłaniu o określonej godzinie na wskazany adres mailowy przez przewodniczącego komisji zadań do wykonania. Czas na wykonanie zadania określa nauczyciel przygotowujący zadania.
    5. Uczeń po wykonaniu zadania odsyła odpowiedzi na ustalony adres zwrotny.
    6. Sprawdzian w formie ustnej polega na nawiązaniu przez komisję łączności audio-video z uczniem za pomocą uzgodnionej aplikacji. Godzinę nawiązania połączenia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami.
    7. W celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych, w czasie sprawdzianu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące przesłanych odpowiedzi.
    8. Wymaga się, aby zadanie pisemne na sprawdzianie z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego dotyczyło wykonania zadań praktycznych. W czasie egzaminu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące omówienia zadania praktycznego.
  1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi:
     1. bieżące ocenianie uczniów w klasach I – III odbywa się zgodnie ze skalą: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający i niedostateczny;
     2. nauczyciele klas I – III mogą prowadzić karty obserwacji ucznia, które są udostępniane zainteresowanym rodzicom podczas spotkań z wychowawcą klasy;
        1. wgląd do karty obserwacji ucznia rodzic potwierdza podpisem;
     3. ustalając opisową ocenę zachowania w klasach I – III bierze się pod uwagę następujące kategorie:
        1. systematyczne odrabianie prac domowych,
        2. punktualność,
        3. przestrzeganie ustalonych w klasie i w szkole zasad,
        4. współpraca z kolegami w zespole,
        5. panowanie nad emocjami: gniewem, kłótliwością, złością i agresją,
        6. pomoc kolegom.
     4. oceny bieżące w klasach I-III mogą być ocenami opisowymi na wniosek Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii Rady Rodziców.
  2. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych - obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
  3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen bieżących. Przy ustalaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności oceny uzyskane z prac pisemnych, takich jak sprawdziany, klasówki i wypracowania, kartkówki oraz z odpowiedzi ustnej.
  4. Sposoby gromadzenia informacji (dokumentacja)**:**
     1. dziennik elektroniczny;
     2. indywidualne dodatkowe zeszyty nauczycieli, pod warunkiem, że raz w miesiącu oceny ucznia uzupełniane są w dzienniku elektronicznym;
     3. prace pisemne uczniów;
     4. inne specyficzne dla klasy i przedmiotu sposoby gromadzenia informacji – zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, segregator, itp.
  5. Oceny śródroczne wpisuje się do dziennika i dokumentacji klasyfikacji uczniów. Oceny roczne wpisuje się do dziennika elektronicznego, arkusza ocen, dokumentów klasyfikacji i na świadectwo szkolne.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do uzyskania śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany lub mający ocenę niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej otrzymuje informację od nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych o obowiązujących wymaganiach edukacyjnych, umożliwiających mu opanowanie wiedzy i umiejętności:

1. nauczyciele przedmiotów ustalają zasady i terminy uzupełniania partii materiału, tak by przyczyniły się do wyrównania braków i umożliwiły uzyskanie uczniowi pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
2. klasowy zespół nauczycieli może wnioskować o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i ustalić formę pomocy, informując o tym na piśmie rodziców;
3. wychowawca klasy na bieżąco w drugim półroczu monitoruje frekwencję ucznia i jego postępy;
4. w ocenianiu bieżącym uczeń otrzymuje informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
5. wychowawca utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami, (może podpisać kontraktu z uczniem i rodzicami).

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny:

* + 1. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
    2. termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
    3. dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej uczeń lub jego rodzice występują z pisemną prośbą do dyrektora szkoły o umożliwienie zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego.

4. Na pisemny wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (50% nieobecności i brak ocen):

* + 1. pisemny wniosek składa się na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej przyjmującej wyniki klasyfikacji;
    2. egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
    3. na egzamin klasyfikacyjny dla tego ucznia musi wyrazić zgodę Rada Pedagogiczna.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

* + 1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;
    2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
    3. egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne   
       i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;
    4. uczeń, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2 zdającemu nie ustala się oceny zachowania;
    5. egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 4. pkt.
    6. egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
    7. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ;
    8. egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1 przeprowadza nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powołać obserwatora nauczyciela z innej szkoły. Powołanie odbywa się za zgodą dyrektora szkoły i wyznaczonego nauczyciela;
    9. egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji i nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
       1. przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
       2. w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

* + 1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt.4.8), a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w pkt. 4.2) – skład komisji;
    2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
    3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
    4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;
    5. imię i nazwisko ucznia;
    6. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
    7. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
    8. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.



1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostanie ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny.

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w formie pisemnej w sekretariacie szkoły, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły w terminie do tygodnia od daty wpłynięcia wniosku rodziców powołuje komisję, która:

* + 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
    2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;   
       w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej) z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:

* + 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
    3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły podstawowej prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

5. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

* + 1. dyrektor szkoły
    2. wychowawca klasy
    3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
    4. pedagog
    5. psycholog
    6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego
    7. przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły do pracy w komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

* + 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
       1. skład komisji,
       2. termin sprawdzianu,
       3. zadania sprawdzające,
       4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
       5. imię i nazwisko ucznia;
       6. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian.
    2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowanie – skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
    3. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
    4. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, niezwłocznie składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie terminu. Dyrektor szkoły pisemnie informuje ucznia o dodatkowym terminie sprawdzianu.

10. Przepisy pkt. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11. W przypadku nie klasyfikowania ucznia obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.



1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 z uwzględnieniem uzyskanej rocznej oceny z religii/etyki, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

8. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.



1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskuje do dyrektora szkoły uczeń, jego rodzice lub wychowawca klasy.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu   
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Część pisemna egzaminu poprawkowego trwa 45 min., a część ustna 15 minut.

5. Jeżeli uczeń posiada opinię PPP lub innej poradni specjalistycznej o konieczności wydłużenia czasu pracy ucznia można część pisemna egzaminu przedłużyć o 15 minut, a część ustną o 5 minut.

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych..

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

9. W skład komisji wchodzą:

* + 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminujący;
    3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji;
    4. nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną pisemną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu przez przewodniczącego komisji.

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

* + 1. skład komisji,
    2. termin egzaminu,
    3. pytania egzaminacyjne,
    4. ustaloną ocenę klasyfikacyjną,
    5. imię i nazwisko ucznia,
    6. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin.
    7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego uczeń ma obowiązek udzielić komisji informacji o swoim stanie zdrowotnym. Informację tą odnotowuje się w protokole.

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

15. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 94a

1. Egzamin poprawkowy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i informuje ucznia nie później niż do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 2. Uczeń najpóźniej w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych otrzymuje od wychowawcy zakres treści programowych, których będzie dotyczył egzamin poprawkowy oraz informację o sposobie przeprowadzenia egzaminu

 3. Dzień i godzinę egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor i informuje poprzez e-dziennik lub za pomocą innych, uzgodnionych dostępnych form porozumiewania się na odległość ucznia i rodziców o tym egzaminie.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 5. Egzamin w formie pisemnej polega na przesłaniu do ucznia o określonej godzinie poprzez e-dziennik lub ustaloną przez przewodniczącego komisji platformę zadań do wykonania. Czas na wykonanie zadania określa nauczyciel przygotowujący zadania.

 6. Uczeń po wykonaniu zadania odsyła odpowiedzi poprzez e-dziennik lub platformę.

 7. Egzamin w formie ustnej polega na nawiązaniu przez komisję łączności audio-video z uczniem za pomocą uzgodnionej aplikacji. Godzinę nawiązania połączenia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami.

 8. W celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych, w czasie egzaminu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące przesłanych odpowiedzi udzielonych w czasie egzaminu pisemnego.

 9. Wymaga się, aby zadanie pisemne na egzaminie poprawkowym z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego dotyczyło wykonania zadań praktycznych. W czasie egzaminu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące omówienia zadania praktycznego.

 10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną;
3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 11. Nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne - z których uczeń otrzymał oceną niedostateczną, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

12. Komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę z egzaminu w terminie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia egzaminu. Informację o ustalonej ocenie przekazuje niezwłocznie uczniowi i rodzicom przewodniczący komisji poprzez e-dziennik lub za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

 13. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

 14. Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji, podejmuje decyzję dotyczącą ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

15. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.”



1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

4. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ 12   
POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek organów szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada pedagogiczna.

3. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

4. Dyrektor szkoły publikuje ujednoliconego tekstu statutu raz w roku szkolnym, z początkiem kolejnego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września.

5. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora szkoły.

6. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece oraz zamieszczany na stronie internetowej szkoły.