**STATUT 8-letniej**

**Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej**

**w Rzędzianowicach**

**Tekst jednolity**

**WRZESIEŃ 2023**

Spis treści

**Rozdział I** Postanowienia ogólne 3

**Rozdział II** Cele i zadania szkoły 5

**Rozdział III** Organy szkoły 7

**Rozdział IV** Organizacja pracy szkoły 15

**Rozdział V** Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 23

**Rozdział VI** Bezpieczeństwo 31

**Rozdział VII** Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna 34

**Rozdział VIII** Pomoc materialna 39

**Rozdział IX** Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 40

**Rozdział X** Uczniowie 54

**Rozdział XI** Rodzice 62

**Rozdział XII** Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 64

DZIAŁ I Ogólne zasady oceniania 64

DZIAŁ II Ocenianie wewnątrzszkolne w klasach I-III 67

DZIAŁ III Ocenianie wewnątrzszkolne w klasach IV-VIII 71

**Rozdział XIII** Klasyfikacja, promowanie i ukończenie szkoły 83

**Rozdział XIV** Nagrody i kary 90

**Rozdział XV** Ceremoniał szkolny 92

**Rozdział XVI** Postanowienia końcowe 93

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

**§ 1.** 1. Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposoby działania szkoły podstawowej, której nazwa brzmi: 8-letnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach.

2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – 8-letnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach”.

3. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:

1. Stemple prostokątne:

Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach

2) Stemple okrągłe:

 Szkoła Podstawowa

 im .Marii Konopnickiej

 w Rzędzianowicach

4. Siedzibą szkoły jest budynek nr 186 w Rzędzianowicach.

**§ 2.** Organem prowadzącym Gmina Mielec z siedzibą przy ul. Głowackiego 5; 39-300 Mielec.

**§ 3.** Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1. szkole – należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach;
2. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Mielec;
3. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach;
4. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycielki i nauczycieli 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach;
5. uczniach – należy przez to rozumieć uczennice i uczniów 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach;
6. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych uczennic i uczniów 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach;
7. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach;
8. samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach;
9. radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach;
10. dzienniku elektronicznym – należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny Vulcan;
11. ustawę – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

**Rozdział II
Cele i zadania szkoły**

**§ 4.** Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności z ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.

**§ 5.** Szkoła w szczególności realizuje poniższe cele:

1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
4. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
9. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
10. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
11. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

**§ 6.** Cele, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, szkoła realizuje w szczególności poprzez następujące zadania:

1. organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2. tworzenie warunków do bezpiecznego pobytu i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia;
3. stosowanie metod wspierających efektywne uczenie się;
4. wspomaganie procesu nauczania za pomocą technologii;
5. organizowanie kół zainteresowań, warsztatów i spotkań;
6. kształtowanie wśród uczniów umiejętności w zakresie: komunikacji interpersonalnej, współpracy, radzenia sobie z trudnymi emocjami, planowania własnego rozwoju, ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory;
7. nauczanie i pracę oparte na podmiotowości każdego członka społeczności szkolnej;
8. organizowanie wycieczek, spotkań i wydarzeń;
9. współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, rządowymi i innymi, w tym zrzeszeniami nieformalnymi;
10. opracowywanie i wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego;
11. udzielanie pomocy materialnej na miarę potrzeb i możliwości szkoły;
12. promowanie właściwych nawyków zdrowotnych i żywieniowych.

**§ 7.** Szkoła realizuje swoje cele zapewniając dostęp do:

1. sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem;
2. świetlicy;
3. stołówki;
4. sali gimnastycznej z wyposażeniem sportowym;
5. szatni;
6. placu zabaw;
7. pomieszczeń administracyjno-gospodarczych;
8. pomieszczeń sanitarno-higienicznych.

**Rozdział III
Organy szkoły**

**§ 8**. Organami szkoły są:

1. dyrektor,
2. samorząd uczniowski,
3. rada pedagogiczna,
4. rada rodziców.

**§ 9.** Do zadań **Dyrektora** należy w szczególności:

1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:
2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły lub przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;
3. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą, a także przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego;
4. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży;
5. odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
6. kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
7. występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
8. podejmowanie decyzji w sprawach zwalniania uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych albo realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, drugiego języka obcego;
9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami;
10. powierzanie stanowiska innemu nauczycielowi po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego,
11. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji;
12. realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
13. przedstawianie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia w szczególności wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
14. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, o ile są zgodne z przepisami prawa;
15. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
16. stwarzanie warunków do działania w szkole: 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;
17. realizowanie pozostałych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
18. w zakresie spraw organizacyjnych:

a) opracowanie arkusza organizacji szkoły;

1. powołanie szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej;
2. dopuszczenie do realizacji szkolnego zestawu programów oraz podręczników po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;
3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
4. określenie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych;
5. przygotowywanie projektu planu pracy szkoły;
6. określenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, regulaminu pełnienia dyżurów nauczycielskich, regulaminu organizacji wycieczek szkolnych, zasad korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń szkolnych.
7. w zakresie spraw finansowych:
8. opracowywanie projektu planu finansowego szkoły i jego zmian;
9. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
10. realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół.
11. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
12. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
13. organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
14. organizowanie i nadzorowanie sekretariatu szkoły;
15. nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
16. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych;
17. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
18. w zakresie spraw bhp, porządkowych i podobnych:
19. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
20. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;
21. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

**§ 10.** 1. W szkole działa **Rada Pedagogiczna**, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

8. 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 innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany.

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

12. W przypadku określonym w punkcie 11, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

13. Rada Pedagogiczna udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

**§ 11.** 1. **Samorząd uczniowski** realizuje kompetencje wynikające z przepisów prawa oraz w szczególności:

1. współtworzy dogodne warunki uczenia się uczniom;
2. proponuje rozwiązania mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;
3. przeprowadza wybory do samorządu uczniowskiego;
4. wybiera opiekuna samorządu uczniowskiego;
5. ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.

3. Samorząd uczniowski działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4. Opiekę nad działaniami samorządu uczniowskiego sprawuje opiekun samorządu uczniowskiego.

**§ 12**. 1. W szkole funkcjonuje **wolontariat**.

2. Wolontariat jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem dyrekcji i włączającą się w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i inne ośrodki pomocy społecznej.

3. Opiekę nad działalnością wolontariatu sprawuje nauczyciel, który czuwa nad tym, by działalność wolontariuszy była zgodna z przepisami prawa.

4. Celem wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i zaangażowanie ich do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

5. W ramach wolontariatu realizowane jest wiele zadań, a w szczególności:

1) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;

2) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje

działające w tym samym celu;

3) troska o podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do niesienia pomocy innym;

4) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;

5) odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych;

6) wzmacnianie poczucia akceptacji wśród uczniów;

7) rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

6. Wolontariat obejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

7. Wolontariusze współdziałają na polu działalności charytatywnej z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z organizacjami samorządowymi, społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami itp.

**§ 13.** 1. **Rada Rodziców** reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa m. in. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

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

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

9. Rada Rodziców może:

1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
3. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

**§ 14.** 1. Organy, o których mowa w **§ 8**, współdziałają ze sobą poprzez określanie planów działania na dany rok szkolny i przekazywanie ich między sobą a także zapraszanie przedstawicieli innych organów na swoje zebrania.

2. Poszczególne organy mogą zgłaszać pozostałym organom swoje wnioski i uwagi co do prowadzonej przez nich działalności. Organ powinien ustosunkować się do zgłoszonych uwag bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

3. Organy mogą organizować wspólne narady i konsultacje.

4. Koordynowaniem współpracy organów zajmuje się dyrektor szkoły.

**§ 15.** 1. Spory pomiędzy organami rozwiązuje dyrektor szkoły, o ile nie jest stroną sporu.

2. Spory, w których stroną jest dyrektor szkoły, rozwiązuje mediator lub zespół mediacyjny.

3. Organ odpowiedzialny za rozwiązanie sporu powinien dążyć do tego, by organy pozostające w sporze porozumiały się między sobą w drodze mediacji, a gdy to nie jest możliwe, powinien rozstrzygnąć spór przy zachowaniu dalece idącej bezstronności i obiektywności, a także z uwzględnieniem interesów organów pozostających w sporze.

**Rozdział IV
Organizacja pracy szkoły**

**§ 16.** 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII.

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach, w których liczebność wynosi nie więcej niż 25 uczniów.

4. 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 szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

5. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z powyższymi przepisami, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

8. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze zaczyna się z początkiem nowego roku szkolnego i trwa do ostatniego dnia stycznia. Drugie półrocze rozpoczyna się z pierwszym dniem lutego i kończy z dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 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.

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w odrębnych przepisach.

11. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

12. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

**§ 17.** 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

5. Szkoła może prowadzić także inne zajęcia edukacyjne.

**§ 18.** 1. Nauka religii i etyki w szkole organizowana jest na podstawie odrębnych uregulowań prawnych.

2. Religia i etyka są prowadzone dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

3. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

**§ 19.** 1. Dla uczniów klas IV–VIII organizowane są zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w tych zajęciach 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.

**§ 20.** 1. W szkole działa wewnątrzszkolny **system doradztwa zawodowego**, którego koordynowaniem zajmuje się szkolny doradca zawodowy. Szkolny system doradztwa zawodowego ma na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej.

2. Działania z zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego realizowane są w szkole poprzez:

1) diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie informacji edukacyjnej i zawodowej;

2) pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszej drogi kształcenia, w tym zawodowego;

6) współpracę z instytucjami wspierającymi działania szkoły, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.3. Szczegółowe zadania określa wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

**§ 21.** 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, 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.

4. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

9. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko, o którym mowa w ust. 8, obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

10. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia, co regulują odrębne przepisy.

**§ 22.** 1. Do klas pierwszych dyrektor szkoły przyjmuje dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

**§ 23.** 1. W szkole działa **świetlica**.

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzędzianowicach.

5. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły.

6. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb

środowiska i możliwości finansowych szkoły.

7. Do zadań świetlicy należy:

1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych;

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6) wyrabianie u uczniów samodzielności;

7) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

8. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.

9. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.

10. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

11. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

**§ 24.** 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje **stołówkę szkolną.**

2. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia.

3. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków ustala corocznie dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Korzystanie z posiłku, jest dobrowolne i odpłatne.

5. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek.

6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności za posiłek.

7. Opłata za wyżywienie uczniów będzie wpłacana na wydzielony rachunek bankowy szkoły/rachunek bankowy organu prowadzącego szkołę.

8. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor może zwolnić rodziców z całości lub części opłat za posiłek.

**§ 25.** 1. W szkole funkcjonuje **biblioteka**.

2. Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor.

3. Biblioteka jest szkolną pracownią interdyscyplinarną służącą do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy wśród rodziców i uczniów.

4. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:

1) kształcąco-wychowawczą poprzez m.in.:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych;

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

c) kształtowanie kultury czytelniczej;

d) wdrażanie do poszanowania książki;

e) przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

f) wyrabianie i pogłębianie nawyku uczenia się.

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez m. in.:

a) współdziałanie z nauczycielami;

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez m.in. uczestniczenie i organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

2) gromadzenie i udostępnianie zbiorów;

3) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

5) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;

6) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowywanie analiz czytelnictwa na zebrania Rady Pedagogicznej;

7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów;

8) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

9) współpraca z innymi bibliotekami;

10) organizacja i administracja biblioteki;

11) opracowanie biblioteczne zbiorów (katalog alfabetyczny, rzeczowy, kartoteki);

12) kontrola i przekazywanie zbiorów;

13) planowanie pracy, sprawozdawczość, statystyka biblioteczna;

14) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, co regulują odrębne przepisy.

**Rozdział V**

**Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość**

**§ 26**. 1. Za realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań odpowiada dyrektor.

2. Dyrektor zdalnie przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

3. Dyrektor zawiesza zajęcia w szkole na czas oznaczony, w razie wystąpienia:

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

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia, zagrażającej zdrowiu uczniów;

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

4) gdy wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów;

5) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

4. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły będzie wynosił 2 dni. Po tym czasie dyrektor wprowadza naukę zdalną.

5. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, klasy, wybranej grupy uczniów lub całej szkoły.

6. Zdalne nauczanie polega na:

1) podejmowaniu przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

2) wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

3) informowaniu rodziców przez wychowawców za pomocą dziennika elektronicznego o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu;

4) prowadzeniu lekcji w czasie rzeczywistym biorąc pod uwagę względy techniczne i możliwości uczniów;

5) przesyłaniu materiałów dostosowanych do specyfiki przedmiotu i rodzaju prowadzonych zajęć;

6) wykorzystaniu formy online do: rozmowy w czasie rzeczywistym, prezentacji, przesyłaniu zasobów internetowych, wykładów, podręczników, kart pracy, quizów, testów, itp.

7. Zdalne nauczanie w szkole prowadzone jest zgodnie z planem lekcji. Początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie co lekcje stacjonarne. W sytuacjach wskazanych w przepisach prawa oświatowego zajęcia w szkole mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Czas ich trwania wynosi 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na ich prowadzenie w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

8. Uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania z komputera w czasie realizacji zajęć mogą zwrócić się do dyrektora z prośbą o jego udostępnienie na terenie szkoły do korzystania z zachowaniem reżimu sanitarnego lub o wypożyczenie do domu za odpowiednim oświadczeniem określającym odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

9. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

10. Nauczyciel organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy, w szczególności o:

1) formach i częstotliwości kontaktu;

2) zakresie zadań;

3) materiałach edukacyjnych;

4) terminie i formach indywidualnych konsultacji;

5) terminach i formach oddawania przygotowanych materiałów, prac, zadań domowych;

6) zasadach oceniania.

11. Realizując pracę z uczniami w formie zdalnej nauczyciel:

1) dobiera dla uczniów treści i zadania do wykonania, w taki sposób, by materiał nie był zbyt obszerny i był dostosowany do ich możliwości;

2) planuje nauczanie zdalne uwzględniając dla ucznia dodatkowy czas potrzebny na wykonanie czynności technicznych, w szczególności logowanie, przesyłanie informacji czy generowanie postaci elektronicznej;

3) ustala dla uczniów terminy zapoznania się z materiałami, wykonania zadań, prac kontrolnych, testów i innych form nauczania zdalnego uwzględniając:

4) możliwości edukacyjne uczniów;

5) zachowanie równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z zadaniami z pozostałych przedmiotów;

6) dostosowuje sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

7) przygotowuje dla uczniów instrukcje i wyjaśnienia w sposób prosty, jasny i zrozumiały;

8) rzetelnie dokumentuje realizację zadań w ramach nauczania zdalnego, zapisuje w dzienniku elektronicznym tematy realizowane zgodnie z planem lekcji;

9) wpisuje informacje o sprawdzianach i kartkówkach w dzienniku elektronicznym, pamiętając o zachowaniu ich limitu;

10) stosuje statutowe zasady oceniania. Oceny na bieżąco wpisuje do dziennika elektronicznego.

12. Zastępstwa realizowane są zgodnie z planem zastępstw.

13. Uczeń organizuje naukę własną w domu, wykonuje zadania systematycznie, uwzględniając zasady pracy na lekcji.

14. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp do internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

15. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków i higieny pracy.

16. Uczeń na bieżąco zgłasza nauczycielowi wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zdalnego.

17. Uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny w pracy przed komputerem i w internecie, w szczególności robi przerwy w pracy przed monitorem.

18. Rodzice mają obowiązek:

1) uczestniczyć w spotkaniach z dyrektorem, wychowawcą lub nauczycielami w formie zdalnej lub stacjonarnie;

2) znać zasady trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasady organizowania nauczania zdalnego;

3) na bieżąco zapoznawania się z informacjami udostępnionymi w dzienniku elektronicznym;

4) zgłaszania w pierwszej kolejności wychowawcy uwag dotyczących organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej;

5) na bieżąco monitorować sprawność sprzętu komputerowego używanego do zdalnego nauczania.

19. Rodzic ma obowiązek zgłosić najpóźniej w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego problemy związane z uczestnictwem w zajęciach online (brak odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

20. Każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon, kamera, mikrofon) oraz przekazuje zgromadzone informacje dyrektorowi.

21. Wychowawca udziela uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, a w szczególności pomaga znaleźć się w nowej sytuacji oraz w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga, pedagoga specjalnego lub psychologa szkolnego.

22. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu spotkania.

23. Nauczyciele specjaliści mają obowiązek:

1) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym Dyrektora, w tym jeżeli jest to możliwe ustalenie godzin dyżuru telefonicznego;

2) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:

3) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z wprowadzeniem nauki w formie zdalnej lub epidemii;

4) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

5) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego;

6) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach dostosowanych do nauczania zdalnego.

7) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego;

8) współpracy z wychowawcami w zakresie monitorowania zdalnego nauczania w oddziale klasowym;

9) dokumentowania podejmowanych działań i udzielanej pomocy.

24. Zajęcia specjalistyczne oraz wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy dokumentować w dziennikach tradycyjnych.

25. Inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.

26. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu.

27. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

28. W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, odwołania się od oceny ustalonej niezgodnie z przepisami prawa, uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz egzaminu poprawkowego zastosowanie mają regulacje statutowe w zakresie powoływania komisji, w sposób ustalony w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami z uwzględnieniem możliwości komunikowania się na odległość, które pozwalają na identyfikację ucznia i zapewnienie jego samodzielnej pracy.

29. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności w trakcie lekcji online.

30. W trakcie nauczania zdalnego uczniowie są zobowiązani do:

1) dołączania do lekcji pod własnym imieniem i nazwiskiem;

2) uczestniczenia w zajęciach przy włączonych kamerze i mikrofonie;

3) aktywnego uczestniczenia w zajęciach, w tym uczestniczenia w lekcji w pozycji siedzącej, nie w pozycji leżącej;

4) uczestniczenia w zajęciach w stosownym stroju nieodbiegającym od standardów szkolnych;

5) niespożywania posiłków;

6) posiadania zeszytu przedmiotowego w którym na bieżąco sporządzają notatki z lekcji oraz do posiadania innych materiałów wymaganych przez nauczyciela potrzebnych do efektywnego uczestniczenia w zajęciach;

7) samodzielnego i uczciwego rozwiązywania testów, sprawdzianów oraz innych prac kontrolnych;

8) odbierania na bieżąco, tzn. z dnia na dzień materiałów oraz wiadomości przesyłanych przez nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego;

9) wysyłania zadań domowych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

10) punktualnego włączania się do zajęć online;

11) zgłaszania usterek technicznych nauczycielowi prowadzącemu zajęcia online;

12) przed rozpoczęciem zajęć zamknąć strony, karty, okna, otwarte na urządzeniu, z którego uczeń będzie korzystał podczas lekcji online;

13) wyłączyć inne urządzenia w pomieszczeniu (telewizor, radio, telefon komórkowy, jeśli nie jest wykorzystywany do łączenia z nauczycielem).

31. Logując się należy pamiętać o zasadach cyberbezpieczeństwa (bezpieczne logowanie zgodnie z zasadami podanymi przez nauczyciela).

32. Obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania print screenów zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach nauki zdalnej.

33. W przypadku niemożności uczestniczenia w lekcji online rodzice ucznia nie mogą nagrywać zajęć ani w jakiejkolwiek formie utrwalić lekcji. Należy wówczas skontaktować się z nauczycielem i ustalić sposób przekazania materiałów dla ucznia.

34. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań online oraz dostępu do kont osobistych osobom trzecim.

35. Zabronione jest upublicznianie materiałów przekazywanych uczniom przez nauczycieli. Udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się tylko w obrębie zespołu (oddziału).

36. Dane osobowe uczniów mogą być dostępne wyłącznie dla nauczycieli prowadzących zajęcia zdalne i dyrektora.

37. Nauczanie „ hybrydowe” odbywa się tymczasowo w rytmie 1-/2-tygodniowym. Tworzy się dwie grupy klas, które naprzemiennie będą realizowały zajęcia w systemie stacjonarnym (co najmniej 50% uczniów) lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nie więcej niż 50 % uczniów).

38. Wszystkie zasady dotyczące organizowanie i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosuje się również do specyficznych form pracy pedagogicznej, jak: zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, pracy doradcy zawodowego oraz organizacji indywidualnego nauczania i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

39. Uczeń traci uprawnienia do korzystania z platformy e-learningowej/przyznanego adresu mailowego/inne wraz z utratą statusu ucznia lub zakończenia nauki w szkole.

40. Dyrektor utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.

41. W przypadku wystąpienia trudności w organizacji zajęć, dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określa inny sposób realizacji zajęć, o czym informuje kuratora oświaty.

42. Szczegółowe zadania określa także regulamin zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

**Rozdział VI**

**Bezpieczeństwo**

**§ 27.** 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektem.

2. Plan ewakuacji szkoły umieszcza się w widocznym miejscu.

3. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

4. Teren szkoły (budynek i otoczenie szkoły) jest ogrodzony i monitorowany.

5. Na terenie szkoły zapewnia się: właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie, równą nawierzchnię dróg, przejść, boisk.

6. W razie opadów śniegu przejścia na teren szkoły oczyszcza się ze śniegu, lodu i posypuje piaskiem.

7. Kuchnię i jadalnię utrzymuje się w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie.

8. Gorące posiłki spożywa się wyłącznie w jadalni.

9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewniona jest ciepła i zimna bieżąca woda oraz środki higieny osobistej. Urządzenia sanitarno-higieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

10. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, powinna być zapewniona odpowiednia temperatura. Pomieszczenia te należy wietrzyć.

11. Nauczyciel ma obowiązek zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie prowadzonych zajęć, a w czasie przerw międzylekcyjnych – nauczyciel dyżurujący.

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni być przeszkoleni w zakresie bhp i pierwszej pomocy.

13. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do: systematycznej kontroli miejsca, gdzie prowadzi zajęcia, systematycznej kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach oraz natychmiastowego reagowania na samowolne opuszczenie przez nich zajęć.

14. Nauczyciele prowadzący zajęcia z komputerem muszą szczególnie zadbać o zabezpieczenie komputerów przed niewłaściwym użytkowaniem.

15. Na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

16. Nauczyciel przed każdymi zajęciami powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego.

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć sportowych szatnie sportowe powinny być zamknięte.

18. W przypadku wyjścia na zajęcia wychowania fizycznego poza teren szkoły nauczyciel zapewnia bezpieczne warunki, dba o dyscyplinę uczniów. Uczniom nie wolno indywidualnie udawać się na takie zajęcia.

19. Szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.

20. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do natychmiastowego zawiadomienia dyrektora szkoły o wypadku, jaki zdarzył się w szkole lub podczas zajęć poza jej terenem.

21. O każdym wypadku zawiadamia się też niezwłocznie: rodziców poszkodowanego, inspektora bhp, organ prowadzący szkołę.

22. Dyżury należą do podstawowych obowiązków nauczycieli. W czasie dyżurów nauczyciel powinien dbać o bezpieczeństwo uczniów i zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia życia i zdrowia.

23. O wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym, zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

24. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

25. Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się ze swoim harmonogramem dyżurów.

26. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

27. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

28. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia, stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

29. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

**Rozdział VII**

**Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna**

**§ 28.** 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów.

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

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, doradcy zawodowi oraz terapeuci pedagogiczni.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego

zajęcia z uczniem;

5) higienistki szkolnej;

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

7) pomocy nauczyciela;

8) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego;

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

7) porad i konsultacji;

8) warsztatów.

11. Czas i organizacja powyższych zajęć określone są w obowiązującej podstawie prawnej.

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, które prowadzą nauczyciele i zatrudnieni specjaliści.

13. Do zadań nauczycieli i specjalistów 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 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 poodejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

14. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.

**§ 29.** 1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, efektywności uczenia się, wspomagania wychowawczej funkcji szkoły i rodziny, diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych, orzekania i opiniowania poprzez m.in.: bieżącą wymianę informacji, spotkania przedstawicieli jednostek, możliwość składania stosownych wniosków w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

2. Szkoła w miarę posiadanych środków udziela uczniom pomocy, w tym pomocy materialnej dla uczniów, których sytuacja tego wymaga poprzez m.in. współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami.

3. Szkoła organizuje wsparcie i pomoc w rozwoju psychospołecznym poszczególnym uczniom poprzez:

1) organizację kółek zainteresowań;

2) organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

3) organizację zajęć logopedycznych;

4) organizację zajęć wyrównawczych;

5) organizację spotkań ze specjalistami;

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

7) współpracę z sądem rodzinnym;

8) współpracę z kuratorami sądowymi;

9) współpracę z policją;

10) współpracę z organizacjami pozarządowymi.

4. Na prośbę rodziców wychowawca i nauczyciele wystawiają opinię o uczniu.

5. Zasady współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży określają odrębne dokumenty.

**Rozdział VIII**

**Pomoc materialna**

**§ 30.** 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2.Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3.Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na:

1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy materialnej oraz występowanie z wnioskami do GOPS-u, fundacji lub innych instytucji;

2) wspomaganie możliwości korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej;

3) objęciu zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.

4.Pomoc finansową, o której mowa w ust. 3 pkt 1, przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

**Rozdział IX**

**Nauczyciele i inni pracownicy szkoły**

**§ 31.** 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zakres praw i obowiązków pracowniczych uregulowany jest odpowiednimi przepisami prawa.

3. W szkole funkcjonują następujące stanowiska pracy:

1) nauczyciel;

2) nauczyciel współorganizujący kształcenie;

3) wychowawca świetlicy;

4) nauczyciel bibliotekarz;

5) pedagog szkolny;

6) psycholog szkolny;

7) logopeda;

8) terapeuta pedagogiczny;

9) pedagog specjalny;

10) inni specjaliści;

11) doradca zawodowy;

12) pomoc nauczyciela;

13) asystent nauczyciela;

14) pracownicy administracji i obsługi.

4. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 3 oraz zasady ich wynagradzania, określają odrębne przepisy.

5. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

6. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5) zapewnienie sprawnego działania szkoły;

6) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

7) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

7. Szczegółowy zakres zadań na poszczególnych stanowiskach określają odrębne przepisy.

**§ 32.** 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Nauczyciel realizuje obowiązki wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i w aktach prawnych wewnątrzszkolnych.

2. Do zadań **nauczyciela** należy między innymi:

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego;

3) systematyczne, obiektywne ocenianie uczniów oraz przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego oceniania;

4) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy w uczniem;

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

6) kształcenie i wychowywanie uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

7) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

8) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i ich rodziców;

9) doskonalenie zawodowe;

10) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:

1) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów (przemoc, cyberprzemoc, demoralizacja, uzależnienia oraz inne przejawy patologii społecznej) stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa;

2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora lub pracownika obsługi o tym fakcie;

3) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;

4) systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia;

5) samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie o zagrożeniu dyrekcji szkoły.

4. Do zadań nauczycieli należy także:

1) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizacja zgodnie z tygodniowym rozkładem i zasadami współczesnej dydaktyki;

2) wyrabianie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznanych faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów;

3) akcentowanie wynikających z realizowanej tematyki wartości moralnych, społecznych i estetycznych, umożliwiających świadomy wybór celów i dróg życiowych;

4) zapewnienie warunków optymalnego rozwoju uczniów poprzez treści nauczanego przedmiotu, osobisty przykład i właściwe oddziaływanie wychowawcze;

5) zaspokajanie potrzeb psychicznych uczniów przez stwarzanie warunków dla świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym, w spokojnej dobrze zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania, pomocy oraz sprawiedliwej oceny osiąganych wyników;

6) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i poszerzanie poziomu wiedzy merytorycznej;

8) organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczych z uczniami w sposób zapewniający przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) pełnienie dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych w miejscach wyznaczonych według ustalonego harmonogramu;

10) wypełnianie zadań związanych z monitorowaniem podstawy programowej, które określa dyrektor szkoły;

11) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.

5. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:

1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych w szkole;

2) nauczyciel na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych systematycznie kontroluje obecność uczniów;

3) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy oraz zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

4) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły;

5) w czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm; w szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania, np. agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych; nauczyciel nie może zajmować się sprawami takimi jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w czynnym pełnieniu dyżuru;

c) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

d) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal lekcyjnych;

e) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w czasie przerw;

f) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku;

g) nauczyciel nie może zaprzestać pełnienia dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.

6) nauczyciel zobowiązany jest nadzorować uczniów oraz zapewnić bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace te mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia, środki ochrony indywidualnej;

7) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania pracy i wyprowadzenia z miejsc zagrażających bezpieczeństwu osobom powierzonym jego opiece, jeżeli stan zagrożenia ujawni się w czasie zajęć;

8) nauczyciel zaznajamia uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym przed dopuszczeniem uczniów do zajęć przy urządzeniach technicznych, w pracowniach, laboratoriach; rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu przez prowadzącego stanu urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także innych warunków środowiska, w którym odbywają się zajęcia;

9) nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów;

10) nauczyciel przestrzega ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych;

11) nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole;

12) nauczyciel, organizując wycieczkę, ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek szkolnych;

13) nauczyciel organizując wyjście uczniów ze szkoły (poza wycieczkami) ma obowiązek dokonać wpisu w rejestrze wyjść grupowych;

14) nauczyciel jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział uczniów w imprezach klasowych, szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych i innych formach aktywności, odbywających się w szkole i poza terenem szkoły;

15) nauczyciel w trakcie zajęć prowadzonych w klasie:

a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel, ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

b) podczas zajęć nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,

c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan ucznia na to pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do higienistki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba – udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia; jeśli jest to nagły wypadek – dyrektora szkoły,

d) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy, dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji (zajęć) oraz po ich zakończeniu,

e) dba o wywietrzenie sali, zapewnia odpowiednie oświetlenie,

f) ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

**§ 33.** 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Do zadań zespołów nauczycielskich należy wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna na zebraniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na okres jednego roku.

5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole;

2) opiniowanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego;

3) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

4) wspólne opracowywanie szczegółowych warunków i sposobów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

6. Zespoły tworzą plany pracy do realizacji w danym roku szkolnym, w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.

7. Zebrania zespołów wychowawczych, przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych są protokołowane.

8. Przewodniczący przedkłada na Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.

**§ 34.** 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel **wychowawca**.

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

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy między innymi:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie działań uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

4) 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 zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

5) opracowuje plan pracy wychowawczej dla danego oddziału z uwzględnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

c) włączenia rodziców w sprawy klasy i szkoły.

7) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

8) jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom;

9) z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem organizuje spotkania z rodzicami, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia;

10) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy;

11) ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także od wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

**§ 35.** Do zadań **pedagoga i psychologa** należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.

**§ 36.** Do zadań **logopedy** należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

**§ 37.** Do zadań **terapeuty pedagogicznego** należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

**§ 38.** Do zadań **pedagoga specjalnego** należy w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d) określaniu 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;

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie wymienionych wyżej zadań.

**§ 39**. Do zadań **doradcy zawodowego** należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

**§ 40.** Do zadań **nauczyciela współorganizującego kształcenie** należy w szczególności:

1) zapoznanie się z dokumentacją ucznia;

2) dobór odpowiednich form i metod pracy – indywidualizacja procesu dydaktycznego;

3) wspieranie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

4) ustalanie zakresu dostosowań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i potrzeb ucznia;

5) w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu ustalanie działań w czasie lekcji;

6) współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

7) dokonywanie diagnozy w oparciu o dokumentację i obserwacje;

8) współuczestniczenie w tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i realizowanie jego zaleceń;

9) współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz rodzicami ucznia.

**§ 41**. Do zadań **wychowawcy świetlicy** należy w szczególności:

1) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o plan pracy;

2) sprawowanie stałej opieki nad powierzonymi wychowankami w grupie;

3) systematyczne utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i rodzicami uczniów przebywającymi w świetlicy;

4) troszczenie się o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu na świetlicy i podczas organizowanych zajęć dydaktycznych;

5) prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

**§ 42.** Do zadań **asystenta** **nauczyciela** należy w szczególności wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

**§ 43.** Do zadań **pomocy nauczyciela** w szczególności należy wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dbanie o ład i porządek w czasie tych zajęć oraz po ich zakończeniu, a także wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych. Pomoc nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy**.**

**§ 44. 1.** W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników obsługi:

1) konserwator;

2) sekretarz;

3) sprzątaczka.

2. Szczegółowy zakres zadań i czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi sporządza Dyrektor, uwzględniając Kodeks pracy oraz Regulamin pracy Szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umów o pracę**.**

**Rozdział X**

**Uczniowie**

**§ 45**. 1. Szkoła przestrzega praw ucznia zawartych także w Konwencji o Ochronie Praw Dziecka, w szczególności prawa do:

1) życzliwego i indywidualnego traktowania;

2) właściwie zorganizowanego programu nauczania zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

3) zdobywania i poszerzania wiedzy przy pomocy nauczyciela;

4) uzyskania pomocy od nauczyciela w przypadku niezrozumienia zagadnień związanych z tematyką zajęć edukacyjnych;

5) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) wyrażania własnych myśli i sądów;

7) sprawiedliwej i jawnej oceny swojej pracy;

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych;

9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

10) w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu;

11) nadrobienia zaległości ze wszystkich przedmiotów powstałych w wyniku jego usprawiedliwionej nieobecności:

a) uczeń nieobecny 1 dzień po powrocie do szkoły powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową. W wyjątkowych sytuacjach przyjmuje się pisemną informację od rodzica (również przez dziennik elektroniczny) o nieprzygotowaniu do zajęć lub braku pracy domowej,

b) uczeń nieobecny 2 lub więcej dni ma czas na uzupełnienie zaległości, który wynosi tyle dni, ile trwała nieobecność ucznia, ale nie dłużej niż 2 tygodnie i jest liczony od dnia powrotu ucznia do szkoły. Jeżeli w czasie nieobecności ucznia zajęcia z danego przedmiotu nie odbyły się, to z chwilą powrotu do szkoły uczeń powinien być przygotowany do tych zajęć i mieć odrobioną pracę domową.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności;

3) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie;

4) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych i przerw;

5) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac zleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;

6) regularnego uczęszczania na wybrane przez siebie i za pisemną zgodą rodziców zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, specjalistyczne;

7) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

8) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;

9) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;

10) noszenia stroju galowego (biała bluzka, koszula, granatowa spódnica/spodnie w kolorze czarnym lub granatowym) w czasie uroczystości szkolnych;

11) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

12) dbania o piękno mowy ojczystej;

13) okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz pozostałym uczniom;

14) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły;

15) przestrzegania zasad współżycia społecznego;

16) okazywania szacunku dorosłym i kolegom w słowach, gestach i postawie;

17) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

18) szanowania poglądów, przekonań, godności i wolności drugiego człowieka;

19) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to zdrowiu czy życiu innych;

20) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

21) niestosowania używek takich jak: papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające;

22) zachowania odpowiedniego stroju na terenie szkoły;

23) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz budynku;

24) przestrzegania zasad dobrego wychowania ze szczególnym uwzględnieniem kultury języka;

25) poszanowania prywatności nauczyciela, innych pracowników szkoły i uczniów;

26) nieprzynoszenia do szkoły wartościowych przedmiotów; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie lub zgubienie;

27) podporządkowywania się poleceniom nauczyciela.

3. Każdy, kto powziął informację o naruszeniu praw ucznia, ma prawo wnieść skargę do dyrektora szkoły.

4. Skargi adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego.

5. Rozpatrywanie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

6. Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca, ewentualnie inni wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor.

8. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni roboczych.

9. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji.

10. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich rozpatrzenia są dokumentowane.

11. Jeśli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni roboczych właściwym organom lub instytucjom, dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby ją wnoszącej.

12. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, zobowiązuje się wnoszącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

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

14. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną (także przez dziennik elektroniczny) lub osobistą prośbę rodziców przed opuszczeniem szkoły przez dziecko;

2) w przypadku nagłej choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę wskazaną przez rodzica.

15. Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby podpisanej przez rodzica lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest lub dyrektor.

16. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go w towarzystwie drugiej osoby do higienistki szkolnej lub wzywa higienistkę, która przejmuje opiekę nad uczniem, a po stwierdzeniu niepokojących objawów powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły.

17. Dziecko odbiera rodzic lub osoba przez niego wskazana najszybciej jak to możliwe.

18. W sytuacji, gdy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, wzywa się policję.

19. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.

20. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej (ostatnich godzin lekcyjnych) lub odwołania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej (pierwszych godzin lekcyjnych), zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

21. Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom najpóźniej dzień wcześniej.

**§ 46.**1. Zasady korzystania w szkole z urządzeń elektronicznych:

1) podczas pobytu ucznia w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być wyłączone lub wyciszone i schowane w plecaku);

2) Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania i robienia zdjęć, z wyjątkiem sytuacji, gdy dzieje się to za zgodą dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

2. Telefon komórkowy ucznia nie może zastępować kontaktu osobistego lub pisemnego rodzica ucznia z nauczycielem.

**§ 47**.1. Rada Pedagogiczna Szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5) kradzież;

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

8) czyny nieobyczajne;

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

**§ 48.** 1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokołu zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.

2. Dyrektor Szkoły po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu organizuje zebranie Rady Pedagogicznej szkoły.

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, szkolny rzecznik praw ucznia lub inna osoba spoza Szkoły wyznaczona przez ucznia. Uczeń może się również zwrócić się o opinię do Samorządu Uczniowskiego.

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

8. Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Kuratora Oświaty.

9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice.

10.Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

11.W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

**§ 49.** 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów tylko w przypadku:

1) złożenia rezygnacji – przez ucznia pełnoletniego lub rodziców albo prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego;

2) popełnienia umyślnego przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu znacznych rozmiarów, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu;

3) rażącego i długotrwałego naruszania zasad współżycia społecznego na terenie szkoły, zwłaszcza stosowania przemocy wobec członków społeczności szkolnej – jeśli wcześniej zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły skutku.

2. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

3. W przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt 2 i 3 do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

**Rozdział XI**

**Rodzice**

**§ 50.** 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki nad uczniami.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się statutem, regulaminami oraz realizowanymi w szkole programami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi klasy i szkoły;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania;

3) uzyskiwania rzetelnych informacji o zachowaniu ucznia, jego postępach w nauce oraz napotykanych trudnościach;

4) uzyskiwania porad nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole;

5) współdziałania ze szkołą;

6) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

3. Do obowiązków rodziców należy:

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego;

3) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić każdą uzasadnioną nieobecność dziecka niezwłocznie po przyjściu ucznia do szkoły, nie później jednak niż do 3 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. Rodzic usprawiedliwia nieobecność osobiście lub pisemnie, także przez dziennik elektroniczny;

4) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

5) zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny warunków nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) wspieranie realizowanego w szkole procesu nauczania i wychowania;

7) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;

8) monitorowanie postępów w nauce i zachowaniu dziecka oraz zapoznanie się z przewidywanymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi;

9) korzystanie z dziennika elektronicznego ,odbieranie wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli;

10) uczestniczenie w ustalonych zebraniach rodzicielskich;

11) przestrzeganie przepisów zawartych w statucie oraz obowiązujących regulaminach.

4. Współpraca i kontakt z rodzicami następuje poprzez:

1) dziennik elektroniczny;

2) zebrania klasowe;

3) konsultacje z nauczycielami;

4) spotkania indywidualne z nauczycielami po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, w godzinach pracy nauczyciela na terenie szkoły i w sposób, który nie zakłóca wykonywania przez nauczyciela innych obowiązków służbowych.

5. Rodzice mogą współuczestniczyć w organizowaniu wycieczek, imprez kulturalnych i innych form aktywności organizowanych w szkole i poza nią.

6. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców.

**Rozdział XII
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów**

**Dział I**

**Ogólne zasady oceniania**

**§ 51**. 1.Ocenianiu podlegają:

1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2. zachowanie ucznia;

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 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.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5. monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
6. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
-wychowawczej.

5.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
2. ustalanie kryteriów zachowania;
3. ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali;
5. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela.

7.Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

**§ 52.** 1. W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują zasady:

1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;
3. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
4. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
5. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
6. zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

**§ 53**.1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2. Informacje, o których mowa w ust. 1. przekazywane i udostępniane są :

1. w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
2. w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 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, z zastrzeżeniem ust. 4.

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

**Dział II**

**Ocenianie wewnątrzszkolne w klasach I-III**

**§** **54.** W klasach I – III oceny: klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Sporządzana jest ona co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego. Ocena opisowa to indywidualna charakterystyka danego ucznia bez porównywania go z innymi dziećmi.

**§ 55.** Ocenianie ma na celu:

1). poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

**§ 56.** Ocenianie bieżące jest dokonywane na podstawie obserwacji osiągnięć edukacyjnych i postępów dziecka (wypowiedzi ustne i pisemne, testy kompetencji, sprawdziany i inne formy aktywności ucznia) i jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, kartach pracy ucznia, zeszytach ucznia, innej dokumentacji. W ocenianiu bieżącym nauczyciel eksponuje indywidualne osiągniecia ucznia, stosując komentarz słowny, gest. Bieżącą ocenę nauczyciel rejestruje w dzienniku lekcyjnym, w zeszycie ucznia , na wytworach jego pracy, sprawdzianach,
w kartach pracy.

**Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:**

a) doskonale opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania;

b) wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy;

c) samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i dąży do rozwiązania problemu;

d) w sposób twórczy rozwiązuje zadania, proponuje rozwiązania nietypowe;

e) podejmuje działania z własnej inicjatywy;

f) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

g) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych.

**Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:**

a) bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania;

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania różnych problemów;

d) pracuje samodzielnie i starannie;

e) rzadko popełnia błędy;

f) jasno i logicznie rozumuje, potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadanie.

**Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:**

a) dobrze opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym określone programem nauczania;

b) we właściwy sposób stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności;

c) samodzielnie i starannie rozwiązuje typowe zadania;

d) w niewielkim stopniu korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów;

e) czasami popełnia błędy.

**Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:**

a) dostatecznie opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

b) najczęściej samodzielnie, nie zawsze starannie rozwiązuje typowe zadania;

c) często popełnia błędy;

d) korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów.

**Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:**

a) słabo opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie  programowej, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki;

b) pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie rozumie polecenia;

c) pracuje niestarannie;

d) często potrzebuje zachęty do działania, nie zawsze kończy pracę.

**Ocenę 1 otrzymuje uczeń, który:**

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nawet w minimalnym stopniu;

b) nie rozumie elementarnych pojęć;

c) nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela.

Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny, który stanowi uzasadnienie postawionej oceny.

**§ 57.** Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, w tym z języka angielskiego uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wynikających z realizowanych programów nauczania. Wskazuje ponadto potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

**§ 58.** Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwie szkolnym, do arkusza ocen oraz do dziennika zajęć.

**§ 59.** Rodzice otrzymują informacje o postępach ucznia podczas rozmów z wychowawcą, poprzez uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz podczas indywidualnych konsultacji.

**§ 60.** 1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są również ocenami opisowymi, które powinny uwzględniać:

* 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 zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób,
	6. godne i kulturalne zachowywanie się w szkole poza nią,
	7. okazywanie szacunku innym osobom.
	8. przestrzeganie ustalonych zasad.

2.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

**§ 61.** 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2.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.

3.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.

4.W przypadku negatywnej oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia i podjęcia decyzji o niepromowaniu, wychowawca postępuje wg następującej procedury:

1) na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych informuje o tym i zasięga opinii rodziców na piśmie;

2) wychowawca pisemnie uzasadnia decyzję o niepromowaniu ucznia i przedstawia ją na klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej.

**Dział III**

**Ocenianie wewnątrzszkolne w klasach IV-VIII**

**§ 62.** 1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1. bieżące;
2. klasyfikacyjne:
3. śródroczne – na koniec pierwszego półrocza
4. roczne – na zakończenie roku szkolnego,
5. końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

**§ 63.** 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według 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,
7. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia. Stopień ze znakiem minus (-)otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.

4**.** Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

 np – uczeń nieprzygotowany,

 nb – uczeń nie pisał pracy pisemnej .

5.Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.

**§ 64.** 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1. prace pisemne:
2. sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,
3. kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,
4. referaty,
5. zadania domowe
6. wypowiedzi ustne:
7. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
8. wystąpienia (prezentacje),
9. samodzielne prowadzenie elementów lekcji,
10. projekty grupowe,
11. wyniki pracy w grupach,
12. samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, itp.

**§ 65.** 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych/.

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego ,bezpośrednio po jej uzasadnieniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywana są do dziennika lekcyjnego.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

1. na zebraniach ogólnych;
2. w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
3. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

**§ 66.** 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

2. Oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

3.W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia.

**§ 67.** 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, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

**§ 68.** 1. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden sprawdzian.

2. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.

3. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.

4. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

5. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do jednego tygodnia od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.

**§ 69.** 1. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika lekcyjnego skrót „np”.

2. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły

**§ 70.** Na 5 dni przed klasyfikacją roczną powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.

**§ 71.** Do klasyfikowania ucznia wymagane są oceny w następującej ilości:

1. jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny,
2. dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny,
3. trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen,
4. cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen.

**§ 72.** 1. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujące progi punktowe:

1. 0-29% - niedostateczny,
2. 30% - 50% - dopuszczający,
3. 51% - 70% - dostateczny,
4. 71% - 90% - dobry,
5. 91% - 99% - bardzo dobry,
6. 100% - celujący.

2. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

1. 0% - 19% - niedostateczny;
2. 20% - 39% - dopuszczający;
3. 40% - 54% - dostateczny;
4. 55% - 70% - dobry;
5. 71% - 89% - bardzo dobry;
6. 90% - 100% - celujący.

**§ 73.** Ustala się następujące kryteria ocen klasyfikacyjnych:

1. **stopień celujący** otrzymuje uczeń, który:
2. posiadł całą wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,
3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
4. posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu;
5. stopień **bardzo dobry** otrzymuje uczeń, który:
6. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
7. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
8. stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;
9. stopień **dobry** otrzymuje uczeń, który:
10. opanował dużą część wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i programie nauczania w danej klasie,
11. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
12. stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;
13. stopień **dostateczny** otrzymuje uczeń, który:
14. opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,
15. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
16. posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi;
17. stopień **dopuszczający** otrzymuje uczeń, który:
18. posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,
19. słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
20. posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli;
21. stopień **niedostateczny** otrzymuje uczeń, który:
22. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
23. nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,
24. nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

**§ 74.** Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
z zachowania.

**§ 75.**1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informacje te przekazywane i udostępniane są :

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;

2) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

3.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 publicznej poradni specjalistycznej.

**§ 76.** Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według skali:

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

**§ 77.** 1. W szkole obowiązuje system punktowy oceniania zachowania.

2. Oceną wyjściową jest ocena dobra.

3. Na początku półrocza uczeń otrzymuje 150 punktów.

4. Za pozytywne działania uczeń otrzymuje punkty dodatnie.

5. Działania negatywne powodują otrzymanie punktów ujemnych.

6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po uprzednim zapoznaniu się z samooceną ucznia, opinią zespołu klasowego, uwagami, opiniami i zastrzeżeniami pracowników szkoły, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia w danym śródroczu lub roku szkolnym.

7. Uczeń, który na koniec półrocza uzyskał ocenę wzorową z zachowania – na początek II półrocza dodatkowo otrzymuje +20pkt. Natomiast uczeń, który na koniec I półrocza uzyskał ocenę bardzo dobrą z zachowania – na początek II półrocza otrzymuje dodatkowo +10pkt.

8. Punkty są wpisywane przez nauczycieli i wychowawców zgodnie z tabelą zachowań pozytywnych i negatywnych, umieszczoną w dzienniku elektronicznym.

9. Nie może otrzymać oceny wzorowej lub bardzo dobrej uczeń, który otrzymał więcej niż 80 punktów ujemnych w danym okresie klasyfikacyjnym, pomimo uzyskania odpowiedniej ilości punktów na plus.

10. Uczeń, który został ukarany naganą dyrektora szkoły, nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawna, pomimo uzyskania odpowiedniej ilości punktów na plus.

11. Oceny dobrej z zachowania nie może otrzymać uczeń, który dopuścił się niżej wymienionych zachowań:

1. posiadanie, rozprowadzanie i używanie środków psychoaktywnych;
2. wagary;
3. wielokrotna przemoc fizyczna i psychiczna.

12. Uczeń, który uzyskał:

1. co najmniej 280 punktów otrzymuje ocenę wzorową;
2. od 220 do 279 punktów otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
3. od 150 do 219 punktów otrzymuje ocenę dobrą;
4. od 95 do 149 punktów otrzymuje ocenę poprawną;
5. od 35 do 94 punktów otrzymuje ocenę nieodpowiednią;
6. mniej niż 34 punkty otrzymuje ocenę naganną.

13. Zachowania pozytywne i ich wartości punktowe określa poniższa tabela:

|  |
| --- |
|  |
| 1. | Osiągnięcia (uzyskanie tytułu laureata lub finalisty) w konkursach przedmiotowych, sportowych,  artystycznych: a) wojewódzkich b) powiatowych c) wewnątrzszkolnychZa sam udział w konkursie. | 30 pkt 20 pkt 10 pkt5 pkt | za każdy konkurs |
| 2. | Czynny udział w przygotowaniu i organizacji uroczystości i imprez szkolnych lub klasowych. | 10 pkt | każdorazowo |
| 3. | Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach środowiskowych, nieodbywających się w szkole | 15 pkt | każdorazowo |
| 4. | Pomoc wychowawcy klasy i nauczycielom, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. | 5 pkt | każdorazowo |
| 6. | Zwrot rzeczy znalezionych. | 10 pkt | każdorazowo |
| 7. | Efektywna pomoc kolegom w nauce. | 10 pkt | po widocznej poprawie ocen |
| 8. | Czynny udział w wolontariacie szkolnym i pozaszkolnym a także w akcjach promujących ekologiczny tryb życia.. | 10 pkt | każdorazowo |
| 9. | Zbiórka surowców wtórnych – baterie 2 kg wtórnych – nakrętki 1 kg (1kg = 400 sztuk) | 10 pkt 10 pkt | raz w półroczu |
| 10. | Wysoka kultura osobista.  | 10 pkt | raz w półroczu |
| 11. | Do dyspozycji wychowawcy na zakończenie semestru po zasięgnięciu opinii zespołu klasowego i samooceny ucznia.. | 0-15 pkt | raz w półroczu |
| 12. | Do dyspozycji wychowawcy na zakończenie semestru po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie. | 0-5 pkt | raz w półroczu |
| 13. | Do dyspozycji dyrektora szkoły. | 0-5 pkt | raz w półroczu |

14. Zachowania negatywne i ich wartości punktowe ujemne określa poniższa tabela:

|  |
| --- |
|  |
| 1.  | Przeszkadzanie na lekcjach. | - 5 pkt  | każdorazowo  |
| 2. | Brak zadania domowego | - 2 pkt | każdorazowo |
| 3. | Brak dyscypliny w czasie przerw, wyjść i wycieczek szkolnych. | - 10 pkt | każdorazowo  |
| 4. | Zaśmiecanie otoczenia. | - 5 pkt | każdorazowo  |
| 5. | Brak obuwia na zmianę. | - 5 pkt | każdorazowo  |
| 6. | Ubliżanie koledze, zaczepka słowna lub fizyczna. | -10 pkt | każdorazowo  |
| 7. | Wulgarne słownictwo ( aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracowników szkoły). | -15 pkt | każdorazowo  |
| 8. | Namawianie do złych czynów i przyklaskiwanie niewłaściwemu zachowaniu. | -20 pkt | każdorazowo  |
| 9. | Spóźnienia. | -2 pkt | każdorazowo  |
| 10. | Wagary / Dzień nieusprawiedliwiony. | -5 pkt/-10 pkt | każda godzina / cały dzień |
| 11. | Samowolne wyjście poza teren szkoły. | -5 pkt | każdorazowo  |
| 12. | Oszukiwanie, odpisywanie, plagiat prac. | -10 pkt | każdorazowo  |
| 13. | Niszczenie sprzętu szkolnego i rzeczy innych osób. | -20 pkt  | każdorazowo  |
| 14. | Fałszowanie dokumentów (podpisu, oceny, usprawiedliwienia itp). | -20 pkt | każdorazowo  |
| 15. | Przynoszenie i używanie niebezpiecznych narzędzi w sposób stwarzający niebezpieczeństwo. | -20 pkt | każdorazowo  |
| 16. | Wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy. | -20 pkt  | każdorazowo  |
| 17. | Bójka. | -20 pkt | każdorazowo  |
| 18. | Kradzież. | -30 pkt | każdorazowo  |
| 19. | Cyberprzemoc (prześladowanie, znęcanie się, fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody oraz ich upublicznianie). | -30 pkt  | każdorazowo  |
| 20. | Konflikt z prawem. | -50 pkt | każdorazowo  |
| 21. | Używanie urządzeń elektronicznych w sposób zakłócający lekcje. | -10 pkt | każdorazowo |
| 22. | Niestosowny strój (koszulki na ramiączka, odkrywające pępek, z niestosownymi napisami/rysunkami, spódnice oraz spodenki nie zakrywające pośladków) brak stroju galowego. | -5 pkt | każdorazowo |
| 23. | Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych. | -10 pkt | każdorazowo |
| 24. | Do dyspozycji dyrektora szkoły | 0-(-5) pkt | raz w półroczu |

**§ 78.** Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

**§ 79.** 1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub/i z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. W skład komisji wchodzą:

* 1. dyrektor – jako przewodniczący komisji;
	2. wychowawca klas;
	3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
	4. pedagog,
	5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
	6. przedstawiciel Rady Rodziców.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

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

* 1. skład komisji;
	2. termin posiedzenia komisji;
	3. wynik głosowania;
	4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia**.**

**§ 80.** Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

* 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
	2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

**Rozdział XIII**

**Klasyfikacja, promowanie i ukończenie szkoły**

**§ 81.** 1.Rok szkolny składa się z dwóch części. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a okres drugi trwa od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego.

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie.

3.Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza.

4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego najpóźniej w przeddzień konferencji klasyfikacyjnej. Śródroczne oceny klasyfikacyjne są ostateczne.

5. Nauczyciele informują uczniów o ocenach śródrocznych. O wynikach klasyfikacji śródrocznej:

a) nauczyciele ustnie informują uczniów po konferencji klasyfikacyjnej,

b) wychowawcy klas pisemnie informują rodziców uczniów podczas śródrocznych wywiadówek.

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. W tym celu nauczyciel danego przedmiotu przygotowuje na piśmie plan działań wspierających dla tego ucznia, obejmującym swoim zakresem formy, metody i terminy realizacji wyżej wymienionego planu .

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

9. Na 14 dni przed konferencją klasyfikacyjną uczący poszczególnych przedmiotów są zobowiązani ustnie poinformować uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i wpisać je do dziennika elektronicznego.

10. O grożącej ocenie niedostatecznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują rodziców ucznia najpóźniej miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną za pomocą dziennika elektronicznego.

11.Ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciel danego przedmiotu wpisuje w dzienniku elektronicznym najpóźniej w przeddzień konferencji klasyfikacyjnej.

12. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

13. 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.

14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 13, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”.

15. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

16. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 15, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

17. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

**§ 82.**1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Wniosek o egzamin poprawkowy składają rodzice ucznia do dyrektora szkoły w terminie do 2 dni od daty zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej przez radę pedagogiczną.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, 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.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

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.

8. 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.

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

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

12. 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.**§ 83.** 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;

3) termin egzaminu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio prace pisemne ucznia oraz zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach uczniach i o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

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

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

**§ 84.**1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionego uchybienia w ust. 1 dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:

a) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, 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.

4. W przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza się sprawdzian wiadomości w formie pisemnej i ustnej i ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna ..

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin sprawdzianu,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do tego protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

8. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

**§ 85**.1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne (poza okolicznością zdawania egzaminu poprawkowego).

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

4. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy uczeń:

1. nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2. prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;
3. zachowuje się nieobyczajne;
4. stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów;
5. stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.

**§ 86.** W ostatniej klasie szkole podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**§ 87.** 1.Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

2) przystąpił do egzaminu dla uczniów kończących szkołę podstawową.

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**.**

**Rozdział XIV
Nagrody i kary**

**§ 88.** 1. Uczeń może zostać nagrodzony za wzorowe wywiązanie się ze swoich obowiązków szkolnych, wzorową postawę prospołeczną, w tym w szczególności w zaangażowanie w wolontariat i pomoc innym, osiągane sukcesy sportowe, naukowe, artystyczne i inne.

2. Rodzaje przyznawanych nagród:

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3) dyplom

4) list pochwalny dla rodziców/prawnych opiekunów,

5) nagrody rzeczowe.

3. Nagrody finansowane są przez szkołę, Radę Rodziców, organ prowadzący.

4. Od nagród przyznawanych przez podmioty inne niż dyrektor przysługuje wniesienie zastrzeżeń do dyrektora. Od nagród przyznawanych przez dyrektora przysługuje wniesienie zastrzeżeń do rady pedagogicznej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 14 dni. Organ, do którego wniesiono zastrzeżenia rozpatruje je w ciągu 14 dni. Decyzja organu jest ostateczna.

**§ 89.** 1. Uczeń za nieprzestrzeganie przepisów statutu szkoły może zostać ukarany:

1. uwaga ustna nauczyciela,
2. uwaga wraz z punktami ujemnymi zapisana w dzienniku elektronicznym przez nauczyciela,
3. upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,
4. nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,
5. nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców.

2. Od kar nakładanych przez podmiot inny niż dyrektor uczniowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. Od kar nakładanych przez dyrektora uczniowi przysługuje odwołanie do rady pedagogicznej. Termin na wniesienie odwołania to 14 dni. Organ odwoławczy rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna.

3. Podczas procesu nakładania kary uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.

**Rozdział XV
Ceremoniał szkolny**

**§ 90.** 1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny:

1. Hymn- „Rota” i patrona szkoły – Marię Konopnicką;
2. Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.

2. Każdy pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku flagi państwowej i powtarza rotę przysięgi - „Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

3. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi - „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Rzędzianowicach”

4. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:

1. Na komendę prowadzącego uroczystość:
2. „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
3. „Do hymnu szkoły”- uczestnicy w postawie zasadniczej (na baczność)odśpiewują dwie zwrotki „Roty”. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.
4. „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;

.

**Rozdział XVI
Postanowienia końcowe**

**§ 91.** 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

2. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.

**§ 92**. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

**§ 93.** W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy prawa wewnątrzszkolnego oraz powszechnie obowiązującego.

**§ 94.** Tryb wprowadzania zmian w statucie jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

**§ 95.** Wraz z wejściem w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut szkoły.

**§ 96**. Niniejszy statut wchodzi w życie 1 września 2023 r.