STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚW. FRANCISZKA W TRZCIANNEM

Tekst ujednolicony

Statut Szkoły uchwalony na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – obowiązuje od dnia 29 listopada 2017 r.

1. Uchwała Nr 10/2018/2019 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 28 września 2018 roku
2. Uchwała Nr 17/2019/2020 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 1 września 2019 roku
3. Uchwała Nr 22/2019/2020 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 20 grudnia 2019 roku
4. Uchwała Nr 16/2021/2022 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 1 września 2021 roku
5. Uchwała Nr 23/2021/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 19 stycznia 2022 roku
6. Uchwała Nr 1/2022/2023 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 1 września 2022 roku
7. Uchwała Nr 9/2022/2023 z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 8 grudnia 2022 roku
8. Uchwała Nr 11/2022/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 18 stycznia 2023 roku
9. Uchwała Nr 13/2022/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 8 lutego 2023 roku
10. Uchwała Nr 15/2022/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 17 kwietnia 2023 roku
11. Uchwała Nr 1/2023/2024 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – zmiany wprowadzone obowiązują od 1 września 2023 roku

**DZIAŁ I  
Przepisy ogólne**

**Rozdział 1**  
**Informacje ogólne o szkole**

1. 1. Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem, zwana dalej szkołą, jest placówką publiczną i:
2. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
3. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
5. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
6. realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
7. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy 3 Maja 9.
8. Organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne, 19-104 Trzcianne; Wojska Polskiego 10.
9. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
10. Ilekroć w statucie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka w Trzciannem.
11. (uchylony)[[1]](#footnote-1)
12. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem”.
13. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:
14. pieczęć urzędowa podłużna ;

Szkoła Podstawowa

im. Św. Franciszka w Trzciannem

ul. 3 Maja 9, 19-104 Trzcianne

tel./fax 85 738 50 26

NIP 54621329271, REGON 000272218

1. pieczęć okrągła metalowa duża, z godłem państwowym i napisem w otoku:

Szkoła Podstawowa w Trzciannem,

1. metalowa, okrągła, mała z godłem państwowym i napisem w otoku:

Szkoła Podstawowa w Trzciannem

1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej (częściowo uchylony)[[2]](#footnote-2).
3. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne oraz oddziały przygotowawcze dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, które przebywają w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa.[[3]](#footnote-3)

11a. Oddziały przygotowawcze, o których mowa w ust. 11, organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, za zgodą i w porozumieniu z organem prowadzącym.[[4]](#footnote-4)

1. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
2. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły uwzględniającej zmianowość.[[5]](#footnote-5)
3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
4. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców;
5. na wniosek rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59 ze zm.) oraz przez Wójta Gminy Trzcianne.
7. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

**Rozdział 2**  
**Cele i zadania szkoły**

1. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe, Konwencji Praw Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w przepisach wykonawczych, wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2) zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

4) stwarzanie uczniom warunków do rozwijania zdolności i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych;

5) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej poprzez wyposażenie ich w określony zasób wiedzy i umiejętności. Szczegóły określa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego;

1. Powyższe zadania będą realizowane poprzez:

1)  Umożliwienie osiągnięcia przez ucznia równowagi psychicznej i stabilizacji:

1. współpracę szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
2. podmiotowe traktowanie,
3. indywidualizację pracy,
4. rozwijanie samorządności,
5. współpracę z rodzicami.
6. Stwarzanie warunków do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Warunki i sposób podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej uczniów określają przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach.

3) Umożliwienie uczniom uczenia się poprzez działanie, eksperymentowanie i doświadczenie.

4) Kształtowanie u uczniów umiejętności harmonijnego łączenia aktywności fizycznej i intelektualnej oraz postępowanie zgodne z zasadami higieny, poprzez:

1. kształtowanie właściwych nawyków związanych z higieną pracy na lekcji i pracy domowej,
2. wpajanie uczniom zamiłowania do wszystkich form aktywności ruchowej, sportu i turystyki,
3. przekazywanie zasad związanych z higieną odżywiania się oraz zachowaniem czystości na co dzień,
4. kształtowanie zainteresowań kulturalnych i umiejętności odbioru zjawisk artystycznych,
5. stymulowanie aktywności poznawczej dziecka i inspirowanie go do twórczości własnej.

5) Wdrażanie zasady „ wszystkim z nami dobrze” poprzez kształtowanie u uczniów:

* 1. umiejętności inspirowania i rozwijania bezpośrednich stosunków pomiędzy ludźmi w relacji „ja – drugi człowiek”;
  2. humanitarnego stosunku do przyrody;
  3. umiejętności prowadzenia dyskusji, obrony własnego zdania i poszanowania opinii innych ludzi;

1. Zadaniem szkoły podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:
2. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
3. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
4. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
5. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
6. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
7. praca w zespole i społeczna aktywność;
8. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
9. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

**§3.**1. W szkole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora szkoły. w skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

1. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.
2. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
3. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
4. szkolny zestaw programów nauczania;
5. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowany do wieku uczniów i ich potrzeb.
6. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
7. W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do możliwości jego realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych.[[6]](#footnote-6)
8. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

**DZIAŁ II**

**Sposoby realizacji zadań szkoły** **Program wychowawczo - profilaktyczny**

1. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym.
2. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki.
3. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:
4. nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole;
5. nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
6. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
7. nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły.
8. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
9. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek.
10. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa regulamin dyżurów nauczycieli.
11. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
12. Sprawowana jest opieka nad uczniami w czasie zajęć.Z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
13. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

**DZIAŁ III  
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej**

**Rozdział 1  
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole**

1. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest dobrowolny.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
4. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
5. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
6. rozpoznawaniu czynników środowiskowych, wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
7. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły

i w życiu społecznym oraz w środowisku, w którym funkcjonuje;

1. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
2. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
3. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
4. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
5. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
6. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
7. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
8. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia;
9. rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
13. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
14. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
15. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
16. pedagog,
17. psycholog szkolny,
18. logopeda,
19. terapeuta pedagogiczny,
20. pedagog specjalny.[[7]](#footnote-7)
21. pracownicy szkoły.

**Rozdział 2  
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole**

1. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
2. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
3. rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
4. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
5. dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:
7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
8. zajęcia rozwijające uzdolnienia;
9. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
10. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;
11. zajęcia logopedyczne;
12. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
13. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
14. porady i konsultacje dla uczniów i rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego;
15. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;
16. warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
17. organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.
18. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie zdalnej lub na wniosek rodziców może być prowadzona w szkole.[[8]](#footnote-8)

**Rozdział 3  
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu**

1. 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
2. udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
3. wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;
4. stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
5. uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
6. promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.
7. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:
8. na lekcji;
9. poza lekcjami;
10. poza szkołą;
11. inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe).

**Rozdział 4  
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom**

1. 1.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
2. posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
3. posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
4. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
5. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
6. posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
8. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka.
9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.
11. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
12. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.
13. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.
14. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
15. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.
16. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

**Rozdział 5  
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy**

**psychologiczno-pedagogicznej**

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 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. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem w każdym prowadzonym wariancie kształcenia;[[9]](#footnote-9)
5. udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
6. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;
7. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
8. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
9. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
10. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy.

**Rozdział 6  
Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów**

1. 1. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy, do obowiązków wychowawcy należy:
2. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej;
3. poznanie ucznia i jego sytuacji;
4. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
5. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
6. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub wicedyrektor;
7. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej;
8. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
9. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
10. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych;
11. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
12. udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
13. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny   
    i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
14. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
15. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych, spowodowanych trudnościami w nauce;
16. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
17. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
18. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce;
19. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu;
20. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
21. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

**Rozdział 7  
Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego i psychologa**

**§ 23.**1. W szkole jest utworzone stanowisko pedagoga szkolnego.

2. Zadaniem pedagoga jest sprawowanie funkcji dydaktyczno– opiekuńczo –wychowawczej.

3. W rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych pedagog współpracuje z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i instytucjami.

4. Do zadań pedagoga w szczególności należy:

1) przeprowadzanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły;

2) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;

3) kontrola realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego;

4) udzielanie pomocy rodzicom, wychowawcom i nauczycielom w rozwiązywaniu przez nich trudności natury wychowawczej;

5) rozmowy indywidualne z uczniami mające na celu eliminowanie napięcia psychicznego wynikającego z trudności i niepowodzeń w opanowaniu materiału nauczania, trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

6) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej;

7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą;

8) udzielanie pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;

9) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdym prowadzonym wariancie kształcenia.[[10]](#footnote-10)

5. W uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich, reprezentowania szkoły przed sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.

6. Godzina pracy pedagoga szkolnego wynosi 60 minut.

**§ 24.**1. W szkole jest utworzone stanowisko psychologa szkolnego.

2. Do obowiązków psychologa szkolnego w szczególności należy:

1) diagnozowanie potencjalnych możliwości uczniów w celu wspierania jego mocnych stron;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, nauczycieli;

3) rozpatrywanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych;

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

5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

6) wspieranie wychowawców klas oraz pozostałych nauczycieli w działaniach profilaktyczno-wychowawczych;

7) inne zadania wynikające z organizacji pracy szkoły;

8) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdym prowadzonym wariancie kształcenia.[[11]](#footnote-11)

3. Godzina pracy psychologa szkolnego wynosi 60 minut.

**§ 24a**. 1.W szkole jest utworzone stanowisko pedagoga specjalnego.

Do zadań pedagoga specjalnego należy:

1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
2. podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
3. 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,
4. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
5. 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,
6. wspieranie nauczycieli i wychowawców w:
7. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
8. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
9. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
10. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
11. współpraca z zespołem nauczycieli w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologicznopedagogicznej,
12. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom,
13. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
14. przedstawianie Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.[[12]](#footnote-12)

**§ 24b.**1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

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 przedszkola, 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, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
6. 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 przedszkola, szkoły,
7. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
8. udział w posiedzeniach zespołu nauczycieli współorganizujących proces nauczania,
9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
10. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców,
11. prowadzenie dokumentacji zajęć.[[13]](#footnote-13)

**Rozdział 8  
Zadania i obowiązki logopedy**

**§25.**1 W szkole jest utworzone stanowisko logopedy szkolnego.

2. Do obowiązków logopedy szkolnego w szczególności należy:

1) organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym dla dzieci posiadających orzeczenie i/lub opinię ze wskazaniem terapii logopedycznej;

2) organizowanie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów badań w celu wyłonienia dzieci do terapii;

3) zapobieganie zaburzeniom mowy poprzez ćwiczenia profilaktyczne aparatu mowy;

4) wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych, a w szczególności tolerancji dla inności;

5) kształcenie umiejętności posługiwania się mową (płynność, budowa wypowiedzi, mowa ciała);

6) rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest sprawna komunikacja, poprzez systematyczne ćwiczenia;

7) indywidualne spotkania z nauczycielami i wychowawcami;

8) inne zadania wynikające z organizacji pracy szkoły.

3. Godzina pracy logopedy szkolnego wynosi 60 minut.

**Rozdział 9  
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym**

**§26.** Szkoła zapewnia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub niedostosowaniem społecznym:

1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2. odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4. zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno - pedagogicznej i możliwości organizacyjnych szkoły;
5. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb;
6. integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
7. dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
8. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku zawieszenia zajęć z powodów epidemicznych z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w formie zdalnej.[[14]](#footnote-14)

**§27.** 1. Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki o jeden rok – na I etapie edukacyjnym; o dwa lata - na II etapie edukacyjnym.[[15]](#footnote-15)

1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu opinii zespołu oraz zgody rodziców ucznia.[[16]](#footnote-16)
2. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
3. Zgodę na przedłużenie rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do końca maja danego roku szkolnego. W szczególnych sytuacjach termin może zostać przedłużony.[[17]](#footnote-17)
4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III na I etapie edukacyjnym; nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII na II etapie edukcyjnym.[[18]](#footnote-18)
5. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
6. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
7. psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

**§28.**1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.
2. 1.Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
3. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
5. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w statucie szkoły.
6. 1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.
7. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny, specjaliści zatrudnieni w szkole oraz nauczyciele uczący w tym oddziale.
8. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w półroczu.
9. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
10. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
11. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista spoza szkoły.[[19]](#footnote-19)
12. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
13. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określają odrębne przepisy.
14. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu pisemnie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego poprzez dokonanie wpisu.
15. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
16. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu, rodzice są zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
17. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
18. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek stosować się do zaleceń w nim zawartych.

**Rozdział 10  
Nauczanie indywidualne**

1. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

**Rozdział 11  
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki**

1. 1.Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem.
2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
4. Uczeń może realizować indywidualny tok nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas, może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
6. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce *„Szczególne osiągnięcia ucznia*”.

**Rozdział 12  
Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej**

1. 1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowują w każdej klasie podział na obowiązkowe zajęcia: edukację polonistyczną, język obcy nowożytny, edukację matematyczną, edukację muzyczną, plastyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne.
2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem.
3. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą zespół nauczycielski, którego zadania określone są w statucie szkoły.

**DZIAŁ IV  
Organy szkoły i ich kompetencje**

1. 1. Organami szkoły są:
2. dyrektor szkoły – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem;
3. rada pedagogiczna;
4. rada rodziców;
5. samorząd uczniowski.

**Rozdział 1  
Dyrektor szkoły**

1. 1. Dyrektor kieruje szkołą oraz reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2. Zadania dyrektora szkoły:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny;

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom;

8) sprawuje kontrolę zarządczą;

9) wydaje zarządzenia;

10) współpracuje z innymi szkołami w celu realizacji zadań szkoły;

11) tworzy stanowisko wicedyrektora i inne, w miarę potrzeb stanowiska kierownicze;

12) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadkach określonych w statucie szkoły;

13) kieruje ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

14) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów;[[20]](#footnote-20)

15) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora szkoły;[[21]](#footnote-21)

16) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów;[[22]](#footnote-22)

17) o zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt 16, dyrektor zawiadamia organ nadzorujący.[[23]](#footnote-23)

2a. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.[[24]](#footnote-24)

2b. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy:

1. rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających udział uczniów w zdalnym nauczaniu,
2. wybór, we współpracy z nauczycielami jednej platformy edukacyjnej, która jest wykorzystywana do prowadzenia zdalnej kształcenia,
3. ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej platformy,
4. ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do realizacji zadań,
5. zobowiązanie nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców i nauczycielami dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego,
6. we współpracy z nauczycielami, określa:
7. dostosowanie programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji,
8. oraz we współpracy z radą rodziców dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego,
9. tygodniowy zakres treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu nauczania oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,
10. sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych,
11. sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
12. ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów, o których mowa w Dziale XIII Statutu szkoły,
13. przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje o organizacji zajęć w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły;
14. koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu prowadzenia efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów.[[25]](#footnote-25)

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim szkoły podstawowej.

4. Dyrektor ma także prawo:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;

2) zatrudniania i zwalniania zgodnie z obowiązującymi przepisami pracowników szkoły;

3) decydowania o wewnętrznej pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu;

4) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

5) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

6) wypożyczania pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia szkoły (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego), po uprzednim podpisaniu umowy między zainteresowanymi.

1. 1.Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły.

2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

3. Dyrektor kieruje szkołą przy pomocy wicedyrektora.

4.Wicedyrektor wykonuje swoje zadania zgodnie z podziałem kompetencji.

5. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

1) opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć;

2) organizowanie i kontrolę realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

3) ustalanie i kontrolę dyżurów nauczycielskich;

4) nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi;

5) współpracę z dyrektorem szkoły przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego szkoły i innej dokumentacji szkoły;

6) hospitowanie lekcji i innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zakresie ustalonym przez dyrektora szkoły;

7) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły;

8) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli;

9) udział w pracach związanych z opracowywaniem programów dydaktyczno –wychowawczych szkoły, regulaminów, itp.;

10) zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności;

11) współpracę z radą rodziców i innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty;

12) wykonywanie innych prac, a zleconych przez dyrektora szkoły;

13) decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo – opiekuńczego w szkole;

14) sprawuje nadzór pedagogiczny;

15) organizuje i nadzoruje działalność świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej.

6. Wicedyrektor ma prawo do używania pieczątki służbowej z tytułem wicedyrektora szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego działań i kompetencji.

7. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala na piśmie dyrektor szkoły.

**Rozdział 2**

**Rada pedagogiczna**

1. 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o regulamin rady pedagogicznej.

2a. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej.[[26]](#footnote-26)

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mają oni głos doradczy.

4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady pedagogicznej należy rozumieć udział w wideokonferencji.[[27]](#footnote-27)

5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

6. Osoby biorące udział w radzie pedagogicznej są zobowiązane do zachowania tajemnicy spraw omawianych na zebraniach rady pedagogicznej, których ujawnienie mogłoby naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej, jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, jego zmian (nowelizacje) i zatwierdza statut.

11. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu uprawnionego o odwołanie z funkcji dyrektora. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i powiadomienia o jego wyniku radę pedagogiczną.

**Rozdział 3  
Rada rodziców**

1. 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły.

5. W celu wspierania działalności statutowej, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

**Rozdział 4**

**Samorząd uczniowski**

1. 1. W szkole działają samorządy: Samorząd Uczniowski starszych klas szkoły podstawowej i Mały Samorząd Uczniowski w edukacji wczesnoszkolnej.

2. Samorząd uczniowski szkoły podstawowej tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynie reprezentantami uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Samorząd ma prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

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

4) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

**Rozdział 5  
Zasady współpracy organów szkoły**

1. 1.Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich problemów szkoły.

2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

3. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

1. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:
3. znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;
4. współudziału w pracy wychowawczej;
5. znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym;
6. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców   
   i w przypadkach wymagających ich znajomości;
7. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce   
   i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania telefonicznie lub pisemnie) o frekwencji ucznia;
8. uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny, a na ich wniosek poradnia psychologiczno- pedagogiczna;
9. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
10. Rodzice mają obowiązek:
11. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
12. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
13. interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
14. zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
15. interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
16. przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia;
17. dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
18. dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
19. interesowania się zdrowiem dziecka;
20. współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
21. uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

**Rozdział 6  
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły**

1. 1. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców:
2. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
3. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
4. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
5. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych.
6. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
7. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
8. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

**DZIAŁ V  
Organizacja nauczania**

**Rozdział 1  
Działalność dydaktyczno-wychowawcza**

1. 1. Szkoła jest placówką oświatowo – wychowawczą kształcącą dzieci i młodzież:

1) oddziału przedszkolnego;

2) szkoły podstawowej.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

1. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. W arkuszu organizacji podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

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

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego, dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom.[[28]](#footnote-28)

1. 1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych programem nauczania.

2. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

4. Liczba uczniów w klasach i – III nie może przekroczyć 25.

1. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć edukacyjnych oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólną tygodniową liczbę godzin.
2. 1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
3. w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min;
4. godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
5. w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
6. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne;
7. w toku nauczania indywidualnego;
8. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
9. w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą.

2. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 1.

3. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej i innych nadzwyczajnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci dyrektor organizuje zajęcia zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformy edukacyjne Teams i Librus. Organizacja zajęć będzie zgodna z planem lekcji. Metody i techniki kształcenia na odległość, w tym technologie informacyjno – komunikacyjne będą zgodne z § 78.1.[[29]](#footnote-29)

**Rozdział 2  
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u**

1. 1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.
3. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
4. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w tych zajęciach.
5. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

**Rozdział 3  
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy**

1. Uczeń ma prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i drugiego języka obcego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

**Rozdział 4  
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki**

1. 1. W szkole prowadzi dokumentację.[[30]](#footnote-30)

1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem epidemiologicznym sposób dokumentowania realizacji statutowych zadań prowadzony jest na zasadach określonych przez dyrektora.[[31]](#footnote-31)

1. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację, na przykład:
2. dziennik świetlicy szkolnej;
3. dziennik pedagoga i psychologa, logopedy;
4. dziennik zajęć specjalistycznych nauczania indywidualnego;
5. dziennik biblioteki;
6. dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych;
7. dziennik elektroniczny zajęć lekcyjnych klas 1 – 8.[[32]](#footnote-32)

**Rozdział 5**

**Działalność innowacyjna**

**§ 52a.** 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
2. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.[[33]](#footnote-33)

**DZIAŁ VI  
Organizacja wychowania i opieki**

**Rozdział 1  
Szkolny system wychowania**

1. 1.Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy plan pracy szkoły na dany rok.
2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

**Rozdział 2  
Wolontariat w szkole**

1. 1. W szkole funkcjonuje wolontariat.
2. Wolontariat ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
3. Jego członkiem może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica na działalność w wolontariacie. Do wolontariatu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.
4. Cele działania wolontariatu:
5. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
6. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
7. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
8. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej, na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
9. tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
10. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
11. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
12. promowanie idei wolontariatu;
13. angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
14. 1. Wolontariatem opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił chęć opieki i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.
15. Opiekun wolontariatu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców.
16. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
17. Formy działalności wolontariatu:
18. działania na rzecz środowiska szkolnego;
19. działania na rzecz środowiska lokalnego.
20. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności.
21. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.
22. Formy nagradzania:
23. pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
24. przyznanie dyplomu;
25. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
26. pisemne podziękowanie do rodziców;
27. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie, w każdym roku szkolnym, uczestniczył w kilku działaniach szkolnych.
28. 1. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.

**Rozdział 3   
Współpraca z rodzicami**

1. 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
3. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
4. organizowanie warsztatów,
5. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych   
   z wychowaniem dziecka;
6. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą, a rodzinami uczniów poprzez:
7. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
8. przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne;
9. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły;
10. włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac rady rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji.

**DZIAŁ VII  
 System doradztwa zawodowego**

**Rozdział 1  
Założenia programowe**

1. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

**Rozdział 2  
Sposoby realizacji działań doradczych**

1. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
2. w klasach VII -VIII w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym zajęć z doradztwa zawodowego;
3. pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;
4. spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;
5. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;
6. konkursy;
7. udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
8. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
9. giełdy szkół ponadpodstawowych;
10. obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
11. praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej;
12. wywiady i spotkania z absolwentami.
13. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
14. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;
15. poznawanie siebie, zawodów;
16. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
17. indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;
18. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
19. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
20. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

**Rozdział 3  
Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności**

1. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
2. wychowawców;
3. nauczycieli przedmiotu;
4. pedagoga szkolnego;
5. psychologa szkolnego;
6. bibliotekarza;
7. pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);
8. rodziców lub osoby zaproszone, prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych;
9. doradcy zawodowego, jeśli jest zatrudniony w szkole.
10. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice.

**DZIAŁ VIII  
Organizacja szkoły**

**Rozdział 1  
Baza szkoły**

1. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:
2. sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
3. bibliotekę;
4. 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
5. 2 sale gimnastyczne (dużą i mała);
6. magazynek na sprzęt sportowy z siłownią;
7. boisko sportowe przy szkole;
8. gabinet logopedyczny;
9. gabinet pedagoga, psychologa;
10. pomieszczenie do zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju z dostępem do Internetu;
11. kuchnię i zaplecze kuchenne;
12. stołówkę;
13. plac zabaw;
14. gabinet profilaktyki zdrowotnej.

**Rozdział 2  
Organizacja nauczania w szkole**

1. 1. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć dydaktyczno– wychowawczych regulują odrębne przepisy.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale: wewnątrzszkolne zasady oceniania.
4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych określają odrębne przepisy.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.6, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
8. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
9. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
10. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
11. Zajęcia, o których mowa w ust. 8 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
12. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.
13. Przerwy śródlekcyjne lekcyjne trwają 10 i 15 minut.

**Rozdział 3  
Praktyki studenckie**

1. 1.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada wicedyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

**Rozdział 4  
Świetlica szkolna**

1. 1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, szkoła organizuje świetlicę.

2. Do świetlicy przyjmowane są wszystkie dzieci dojeżdżające do szkoły oraz dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów).

3. W świetlicy zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych.

4. Liczba uczniów w grupie podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.

5. Dzieci uczęszczające do świetlicy są podzielone według 3 grup wiekowych.[[34]](#footnote-34)

6. Do zadań świetlicy należy:

1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
2. umożliwienie uczniom odrabiania 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. stwarzanie wśród uczniów nawyków do uczestnictwa w kulturze;
8. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
9. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
10. zajęć specjalistycznych;
11. zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;
12. zajęć utrwalających wiedzę;
13. gier i zabaw rozwijających;
14. zajęć sportowych.
15. Świetlica realizuje swoje zadania według opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły, obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
16. W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
17. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
18. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy.

**Rozdział 5  
Stołówka szkolna**

1. 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.
2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
3. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
4. uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS lub inni sponsorzy oraz organizacje;
5. pracownicy zatrudnieni w szkole.

**Rozdział 6  
Biblioteka szkolna**

1. 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

1a. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice z zachowaniem obowiązujących procedur wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego.[[35]](#footnote-35)

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:[[36]](#footnote-36)

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) prowadzenie działalności informacyjnej,[[37]](#footnote-37)

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego, w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

7) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,

8) realizacja zajęć w ramach edukacji czytelniczej i medialnej,

9) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów i przygotowanie ich do samokształcenia z użyciem różnych źródeł informacji,

10) popularyzacja nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie do różnorodnych informacji,

11) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji,

12) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki.[[38]](#footnote-38)

4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b) tworzenie aktywu bibliotecznego,

c) informowanie o aktywności czytelniczej,

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego;

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

5. Godzina pracy nauczyciela bibliotekarza wynosi 60 minut.

**Rozdział 7  
Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy**

1. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.
2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
3. planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
4. koordynowania działań w szkole;
5. zwiększenia skuteczności działania;
6. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
7. doskonalenia umiejętności indywidualnych;
8. zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
9. doskonalenia współpracy zespołowej;
10. wymiany doświadczeń między nauczycielami;
11. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania   
    i organizacji;
12. ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności   
    w wykonywaniu zadań;
13. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.
14. Powołuje się zespoły stałe i doraźne.
15. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
16. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
17. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
18. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

**DZIAŁ IX[[39]](#footnote-39)  
Oddział przedszkolny**

**Rozdział 1  
Informacje ogólne**

1. 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.
   1. Siedzibą oddziału przedszkolnego jest budynek Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem, ul. 3 Maja 9;
   2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem realizuje wychowanie przedszkolne;
   3. Organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne z siedzibą ul. Wojska Polskiego 10, 19 – 104 Trzcianne.

**Rozdział 2  
Cele i zadania oddziału przedszkolnego**

1. 1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania, a w szczególności:
2. zapewnia dzieciom nauczanie, wychowanie i opiekę, w tym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3. realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
4. realizuje z dziećmi 6 – letnimi roczne przygotowanie przedszkolne;
5. wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
6. organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
7. wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole;
8. udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie Szkoły (Dział III);
9. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
10. Oddział przedszkolny realizuje swoje zadania poprzez:
11. tworzenie dzieciom przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia, wychowania i opieki;
12. uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych dzieci, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju;
13. dostarczenie dzieciom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania;
14. dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności dzieci;
15. umożliwienie dzieciom poznawania świata w jego jedności i złożoności oraz rozbudzenie ich ciekawości poznawczej;
16. prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
17. organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w Statucie Szkoły (Dział III, rozdz. 9);
18. udzielanie porad i konsultacji;
19. wyposażenie oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
20. Oddział przedszkolny realizuje zadania we współpracy z:
21. rodzicami dzieci;
22. poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi;
23. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami systemu oświaty;
24. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

**Rozdział 3**

**Organy oddziału przedszkolnego**

**§ 72.** 1. Organami oddziału przedszkolnego są:

1. Dyrektor – zadania dyrektora są zawarte w Statucie Szkoły (Dział IV, rozdz. 1);
2. Rada Pedagogiczna – zadania Rady Pedagogicznej są zawarte w Statucie Szkoły (Dział IV, rozdz. 2);
3. Rada Rodziców - zadania Rady Rodziców są zawarte w Statucie Szkoły (Dział IV, rozdz. 3).

2. Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami są zawarte w Statucie Szkoły (Dział IV, rodz. 6).

**Rozdział 4  
Organizacja oddziału przedszkolnego**

**§ 73.** 1. Podstawową jednostką organizacyjną oddziału przedszkolnego jest oddział obejmujący dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

3. Oddział przedszkolny składa się z 3 oddziałów.[[40]](#footnote-40)

4. Dyrektor powierza poszczególny oddział opiece jednego nauczyciela.

5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

7. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę mad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

9. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

10. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 8.15 do 13.15, w dni robocze od poniedziałku do piątku; w wymiarze 5 godzin dziennie jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

11. Za zgodą rodziców w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: z języka obcego i religii.

12. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, w szczególności nauki religii, języka obcego i zajęć rewalidacyjnych i wynosi:

a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

13. W oddziale przedszkolnym może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole;

a) dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

b) zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania;

c) wczesne wspomaganie rozwoju regulują odrębne przepisy.

14. Formy współdziałania oddziału przedszkolnego z rodzicami:

a) spotkania z rodzicami dzieci w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli;

b) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom informacje na temat postępów i zachowania dzieci;

c) zajęcia otwarte;

d) udział w uroczystościach przedszkolnych;

e) dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do oddziału przedszkolnego i ich rodziców.

15. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

a) znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

16. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia określa organ prowadzący.

**Rozdział 5  
Dzieci**

**§ 74.** 1. Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma prawo do:

1. właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu wychowawczego – dydaktycznego;
2. uczestniczenia we wszystkich formach aktywności organizowanych w oddziale przedszkolnym;
3. szacunku, godności i nietykalności osobistej;
4. podmiotowego i równego traktowania;
5. swobody w wyrażaniu myśli;
6. rozwijania swych zainteresowań i zdolności;
7. opiece wychowawczej i zapewnieniu warunków bezpieczeństwa;
8. pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach
9. korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu, zabawek i środków dydaktycznych;
10. korzystania z opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
11. uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych organizowanych przez Szkołę Podstawową.

2. Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma obowiązek:

1) przestrzegać zasad i norm współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;

2) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych;

3) aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych;

4) dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd;

5) utrzymywać porządek w swoim najbliższym otoczeniu;

6) dbać o zabawki i środki dydaktyczne;

7) stosować się do poleceń nauczyciela.

3. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) nieprzerwanej nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym trwającej ponad miesiąc, bez poinformowania dyrektora o przyczynie nieobecności.

4. Skreślenie dziecka z listy wychowanków, o którym mowa w punkcie 3, nie dotyczy dziecka odbywającego w oddziale przedszkolnym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

**Rozdział 6**

**Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego**

**§ 75.** 1. Dzieci powinny być przyprowadzane o odbierane z oddziału przedszkolnego (w przypadku dzieci dojeżdżających do przystanku autobusu szkolnego) osobiście przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców.

2. Upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodziców w oświadczeniu złożonym w oddziale przedszkolnym, za okazaniem dowodu tożsamości.

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Pracownicy oddziału przedszkolnego odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub zachowującej się w sposób budzący uzasadnione wątpliwości co do możliwości zapewnienia przez nią właściwej opieki dziecku. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka należy niezwłocznie poinformować dyrektora i rodziców dziecka.

6. Dzieci mogą być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego i odbierane w godzinach pracy oddziału przedszkolnego.

**Rozdział 7**

**Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz poza oddziałem przedszkolnym**

**§ 76.** 1. Oddział przedszkolny sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza oddziałem przedszkolnym, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak psychicznym.

4. Organizację i program wycieczek dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

5. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek regulują odrębne przepisy.

**Rozdział 8**

**Nauczyciele i inni pracownicy oddziału przedszkolnego**

**§ 76a.** 1. W oddziale przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli i pomoc nauczyciela.

2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną oraz poszanowaniem ich godności osobistej.

4. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej;

b) realizowanie przyjętego programu wychowania przedszkolnego;

c) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci (diagnoza wstępna i końcowa);

e) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu pracy wychowawczo – dydaktycznej;

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

g) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;

h) zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;

i) udzielanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

j) doskonalenie umiejętności dydaktycznych;

k) udział w pracy Rady Pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał.

5. Oddział przedszkolny korzysta z pomocy specjalistów zatrudnionych w szkole podstawowej.

6. Pracownicy obsługi i pomoc nauczyciela współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

7. Szczegółowe zdania pracowników obsługi i pomocy nauczyciela określają zakresy obowiązków ustalone przez dyrektora.

**Rozdział 9**

**Ceremoniał oddziału przedszkolnego**

**§ 76b.** 1. Ceremoniał oddziału przedszkolnego regulują zapisy zawarte w Statucie Szkoły – Dział XVI.

**DZIAŁ X  
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły**

**Rozdział 1  
Zadania nauczycieli**

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) sporządzanie planu wynikowego oraz przedmiotowych zasad oceniania zgodnego z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

2) sprawdzania na początku lekcji obecności uczniów i odnotowywania nieobecności;

3) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;

4) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników;

5) tworzenie warunków aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania;

6) kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;

7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce;

8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju;

9) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;

10) realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego;

11) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;

12) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia;

13) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru;

14) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomoc w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.;

15) prowadzenie klasopracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wygląd i estetykę klasy;

16) współpraca z wychowawcami klas i organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły;

17) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej;

18) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z dokumentacją zadań dydaktyczno – wychowawczych lub wychowawczo – opiekuńczych;

19) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:

a) udział w konferencjach metodycznych,

b) kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych;

20) aktywny udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli;

21) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela;

22) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów;

23) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły a wynikających z organizacji pracy szkoły;

24) informowanie uczniai rodziców w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie;

25) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

26) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby poprosić o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;

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

28) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

29) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.

1. 1. Uprawnienia nauczyciela – wychowawcy przedstawiają się następująco:

1. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem decyduje o wyborze podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

2. Jeżeli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programowej koła lub zespołu.

3. Decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z zasadami i kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

4. Wychowawca ustala ocenę zachowania.

5. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień, stypendium za osiągnięcia w nauce lub sportowe oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

1. 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;

3) bezpieczeństwo uczniów.

2. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wyniku pożaru;

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez dyrektora szkoły, wynikłego z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia.

3. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

4. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

1. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział, klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały etap edukacyjny (z wyłączeniem przyczyn obiektywnych).

3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

1) przeniesienia nauczyciela;

2) długotrwałej nieobecności;

3) braku efektów pracy wychowawczej;

4) na pisemny wniosek rodziców uczniów danego oddziału zawierający powody z co najmniej 80% poparciem, także rodziców tj. lista z imieniem i nazwiskiem oraz podpisem.

4. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce;

2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu;

3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce;

4) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności;

5) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne;

6) organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego;

7) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć;

8) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni;

9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;

10) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły;

11) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami;

12) udzielanie szczególnej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych;

13) interesowanie się stanem zdrowia uczniów;

14) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higieny pracy w szkole i poza nią;

15) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami, odwiedzanie uczniów w domu w celu zapoznania się z warunkami domowymi;

16) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających się co najmniej raz na kwartał;

17) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności zgodnie z zarządzeniami władz gminnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkusza ocen,

b) pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,

c) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły;

18) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w szkole;

19) zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami i kryteriami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawartymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;

20) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz powołanymi do tego instytucjami i organizacjami w postaci:

a) bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej,

b) pomocy finansowej przy zakupie podręczników,

c) pomocy przy pozyskiwaniu odzieży.

5. Wychowawca ma prawo do:

1) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres;

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę.

6. Wychowawca odpowiada przed dyrektorem za:

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie;

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej;

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

7. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli.

**Rozdział 2  
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom**

1. 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy   
   i zarządzenia odnośnie bezpieczeństwa higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez wicedyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
4. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
5. aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami oraz czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
6. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
7. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
8. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
9. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
10. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły;
11. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
12. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa   
    i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.
13. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
14. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia   
    z zagrożonych miejsc osób, powierzonych opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
15. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
16. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
17. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  
    i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
18. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole.
19. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w szkole.
20. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
21. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
22. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
23. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, należy udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić dyrektora szkoły;
24. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
25. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
26. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
27. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
28. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
29. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
30. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

**Rozdział 3  
Pracownicy szkoły**

1. 1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:

1) główny księgowy;

2) księgowy;

3) sekretarz szkoły;[[41]](#footnote-41)

4) woźny;

5) konserwator;

6) sprzątaczka;

7) kucharka;

8) pomoc kuchenna;

9) intendentka;

10) pomoc nauczyciela;

11) skreślono[[42]](#footnote-42)

12) kierownik referatu administracyjnego.[[43]](#footnote-43)

2. W razie potrzeby mogą być tworzone inne stanowiska administracyjne i obsługi.

3. Liczbę etatów będzie corocznie określana w arkuszu organizacyjnym.

4. Obowiązki i zadania dla stanowisk administracji i obsługi określa przydział czynności.

**Rozdział 4  
Regulamin pracy**

1. 1.W szkole obowiązuje regulamin pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.
2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie pracy. Fakt zapoznania się z regulaminem pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
4. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej.

**DZIAŁ XI  
Obowiązek szkolny**

**Rozdział 1  
Informacje ogólne**

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. 1.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły.
4. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od najmłodszego i kolejno według miesięcy urodzenia oraz bierze pod uwagę miejscowość zamieszkania dziecka.

**Rozdział 2  
Odroczenie obowiązku szkolnego**

1. 1. Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko.
2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

**Rozdział 3  
Inne formy spełniania obowiązku szkolnego**

1. 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły.
2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej i prowadzonych także w formie zdalnej.[[44]](#footnote-44)
6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
7. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
8. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
9. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
10. informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej   
    w obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

**Dział XII**

**Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej**

**Rozdział 1  
Prawa i obowiązki uczniów**

1. 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

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

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

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

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych;

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;

13) bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły;

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego;

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów;

18) pomocy materialnej.

1. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia.
2. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora.
3. W przypadku dyrektora, skargę składa się do Podlaskiego Kuratora Oświaty.
4. 1. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek:
5. przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
6. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
7. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
8. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
9. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
10. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
11. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
12. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
13. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
14. przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
15. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
16. usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;
17. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
18. dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
19. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
20. dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
21. pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
22. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru.
23. 1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, nauki drugiego języka, ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
24. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język, z których uczeń ma być zwolniony, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
25. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,   
    że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
26. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
27. Uczniom nie wolno:
28. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
29. wnosić na teren szkoły alkoholu, papierosów, e-papierosów, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;[[45]](#footnote-45)
30. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
31. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
32. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
33. rejestrować przy pomocy urządzeń elektronicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;[[46]](#footnote-46)
34. używać na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;[[47]](#footnote-47)
35. zapraszać obcych osób do szkoły.

**Rozdział 2  
Strój szkolny**

1. 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego, przestrzegania ogólnych zasad wyglądu, a w szczególności:
2. włosy powinny być czyste, zadbane, w naturalnym kolorze;
3. paznokcie krótkie, czyste, bez koloru;
4. twarz bez makijażu;
5. stosowne do okoliczności ubrania;
6. skromna biżuteria;
7. niedozwolone są kolczyki w miejscach innych niż uszy.[[48]](#footnote-48)
8. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków - również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
9. Na wychowaniu fizycznym obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą.
10. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zamienne.
11. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji, Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, obowiązuje uczniów strój galowy tj. biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

**Rozdział 3  
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń**

1. 1.Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.[[49]](#footnote-49)
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Urządzenie powinno być wyłączone i schowane.[[50]](#footnote-50)
4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych za zgodą nauczyciela w wyjątkowych sytuacjach:
5. gdy istnieje konieczność skontaktowania się z rodzicami,
6. gdy telefon jest potrzebny do celów edukacyjnych.[[51]](#footnote-51)
7. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
8. nauczyciel odnotowuje ten fakt poprzez wpis do dziennika elektronicznego w rubryce „Uwagi”,
9. odbiera uczniowi urządzenie i przekazuje go do sekretariatu szkoły po uprzednim wyłączeniu go przy właścicielu.[[52]](#footnote-52)
10. Uczeń może odebrać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne z sekretariatu szkoły po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem. W przeciwnym wypadku do odbioru urządzenia zobligowany jest rodzic/ prawny opiekun ucznia.[[53]](#footnote-53)
11. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem do dziennika elektronicznego, powiadomieniem rodziców i dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.[[54]](#footnote-54)
12. skreślono[[55]](#footnote-55)
13. skreślono[[56]](#footnote-56)

**Rozdział 4  
Nagrody**

1. 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
2. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
3. wzorową postawę;
4. wybitne osiągnięcia;
5. dzielność i odwagę.
6. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
7. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
8. pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
9. pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
10. pochwałę ustną dyrektora szkoły,
11. dyplom uznania,
12. stypendium,
13. nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski,
14. nagrodę ufundowaną przez inne osoby związane ze szkołą.
15. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
16. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem.
17. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom oraz osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę (wychowawca, dyrektor szkoły) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.
18. Odwołanie rozpatruje komisja w  składzie: wychowawca, pedagog szkolny.
19. Decyzja komisji jest ostateczna.

**Rozdział 5  
Kary**

1. Ustala się następujące rodzaje kar:
2. uwaga ustna nauczyciela;
3. uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku elektronicznym;[[57]](#footnote-57)
4. upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomienie rodziców;
5. nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do rodzica;
6. nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców;
7. skreślony[[58]](#footnote-58)
8. przeniesienie ucznia do równoległej klasy, swojej szkoły (na wniosek rodzica, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga);
9. przeniesienie do innej szkoły możliwe jest za zgodą Podlaskiego Kuratora Oświaty, po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych, gdy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych swoim zachowaniem na terenie szkoły.
10. 1. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia popełnionego przez niego.

2.W szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za:

1) niszczenie mienia szkolnego;

2) kradzież mienia społecznego i prywatnego;

3) szerzenie patologii społecznej, w tym w szczególności dystrybucję używek i środków odurzających;

4) szczególne chuligaństwo, brutalność, wulgarność;

5) picie alkoholu, używanie narkotyków i innych używek.

3. Wykonywanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 1 miesiąc), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy, innego nauczyciela lub samorządu uczniowskiego. O zawieszeniu kary decyduje dyrektor.

4. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

1. 1.Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

2. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 3 dni od powiadomienia przez wychowawcę o zastosowaniu kary statutowej.

2a. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przed podjęciem ostatecznej decyzji może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej.[[59]](#footnote-59)

3. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego albo wychowawcy.

4. skreślony[[60]](#footnote-60)

1. 1.Rodzice mają prawo do :

1) zapoznania się z dokumentacją szkoły;

2) rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, przyczyn trudności;

3) uzyskania porad w zakresie dalszego kształcenia swoich dzieci;

4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu, poprzez dyrektora opinii na tematy pracy szkoły;

5) wnioskowanie o realizację przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą;

6) wnioskowanie o zmianę wychowawcy klasy dziecka;

7) wyboru dla dziecka innej szkoły, w której spełnia ono obowiązek szkolny;

8) o wyborze przez rodziców innej szkoły musi zostać powiadomiony dyrektor szkoły macierzystej, tj. tej, w której obwodzie zamieszkuje dziecko;

9) zrzeszania się w radzie rodziców;

10) zwracania się z różnymi problemami do pracowników szkoły.

2. Rodzice powinni:  
1) dopilnować regularnego uczęszczania dziecka do szkoły, w razie nieobecności dziecka w szkole usprawiedliwić jego nieobecność najpóźniej do tygodnia od dnia powrotu do szkoły w formie pisemnej lub ustnej;

2) zapewnić dziecku materiały niezbędne do realizacji zajęć;

3) dbać o codzienny wygląd i strój dziecka;

4)kontaktować się z nauczycielem - wychowawcą oraz innymi nauczycielami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia;

5) zapewnić dziecku warunki, miejsce i atmosferę do odrabiania zadań domowych i nauki.

**DZIAŁ XIII  
Wewnątrzszkolne zasady oceniania**

**Rozdział 1  
Informacje ogólne**

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz:
2. wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się na wyższym etapie edukacyjnym;
3. zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się;
4. kształcenie uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany;
5. umacniania poczucia własnej wartości uczniów;
6. pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej;
7. uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
8. **1.** Ocenienie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz niniejszych zasad oceniania.

2. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych.

3. Zasady, o których mowa zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania.

1. 1. Ocenianiu podlegają:
2. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
3. zachowanie ucznia.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
6. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
7. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
9. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
10. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
11. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
12. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
13. motywowanie i wspieranie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
14. monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
15. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
16. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
17. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
18. 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;
19. ustalanie kryteriów oceniani zachowania;[[61]](#footnote-61)
20. ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach przyjętych w szkole;
21. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
22. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
23. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
24. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i  trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.[[62]](#footnote-62)
25. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
26. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
27. W ocenianiu obowiązują zasady:
28. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców;
29. zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
30. zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
31. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
32. zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
33. zasada otwartości - wewnątrzszkolne zasady oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.[[63]](#footnote-63)

**Rozdział 2  
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów**

1. 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
2. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego programu nauczania;
3. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:
6. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;[[64]](#footnote-64)
7. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
8. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są:
9. w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
10. w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
11. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii 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. 5.
12. 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.

**Rozdział 3  
Rodzaje ocen szkolnych**

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
2. bieżące;
3. klasyfikacyjne:
4. śródroczne - na koniec pierwszego półrocza i 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.

**Rozdział 4  
Jawność ocen**

1. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika.
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 jest do dziennika lekcyjnego.
4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
5. skreślono[[65]](#footnote-65)
6. na zebraniach ogólnych;
7. w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
8. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;
9. W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, a także wykonane zlecone zadania domowe są oceniane i odsyłane poprzez dziennik elektroniczny/komunikator/ wraz z uzasadnieniem na indywidualne konto ucznia.[[66]](#footnote-66)

**Rozdział 5  
Uzasadnianie ocen**

1. 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
2. Oceny z ustnych 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. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki 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.[[67]](#footnote-67)

**Rozdział 6  
Skala ocen z zajęć edukacyjnych**

1. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali:
2. stopień celujący – 6
3. stopień bardzo dobry – 5
4. stopień dobry – 4
5. stopień dostateczny – 3
6. stopień dopuszczający – 2
7. stopień niedostateczny – 1
8. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
9. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.
10. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).
11. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stopień | Stopień wyrażony słownie | Ogólne kryteria ustalania stopni |
| 6 | celujący  (cel) | Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z danego przedmiotu; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach; olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych; aktywnie uczestniczy w naukowym życiu szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. |
| 5 | bardzo dobry  (bdb) | Uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, jest samodzielny i aktywny; potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych i nietypowych sytuacjach; chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy. |
| 4 | dobry  (db) | Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z przedmiotu;  wykonuje samodzielnie typowe zadania; umie zastosować wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. |
| 3 | dostateczny  (dst) | Uczeń opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym dalszy rozwój edukacyjny;  wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności; spełnia wymagania konieczne i podstawowe. |
| 2 | dopuszcza­jący  (dop) | Uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy;  opanował umiejętności konieczne do dalszej edukacji;  rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności. |
| 1 | niedosta­teczny  (ndst) | Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności ustalonych programem nauczania przedmiotu, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. |

**Rozdział 7  
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów**

1. 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
2. prace pisemne:
3. sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,
4. kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,
5. referaty,
6. zadania domowe,
7. zeszyty przedmiotowe;
8. wypowiedzi ustne:
9. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
10. wystąpienia (prezentacje),
11. aktywność podczas zajęć,
12. samodzielne prowadzenie elementów lekcji;
13. sprawdziany praktyczne;
14. projekty grupowe;
15. wyniki pracy w grupach;
16. samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, itp.;
17. aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,;
18. przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (czasopisma, książki, przyrządy, itp.).

Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

* 1. test kompetencji;
  2. praca klasowa- obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową; zasady przeprowadzania:
     1. uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych,
     2. w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
  3. sprawdzian, obejmuje materiał z kilku lekcji, lub/i wiadomości   
     i umiejętności konieczne w całym cyklu kształcenia; zasady przeprowadzania:
     1. w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,
     2. nie można przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa;
  4. krótkie sprawdziany, tak zwane „kartkówki” – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane na ich podstawie stopnie mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej, przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punktach (b) i (c).

Nauczyciele oceniają prace domowe i prace dodatkowe zgodnie z zawartą umową – za wykonaną pracę uczeń otrzymuje „+”, za jej brak „-”. w zależności od liczby godzin przedmiotu w tygodniu, za uzyskane „+” i „-” nauczyciel wystawia ocenę:

1 – 3 godziny tygodniowo – 3 plusy – bardzo dobry

- 3 minusy – niedostateczny,

ponad 3 godziny tygodniowo – 5 plusów – bardzo dobry

- 5 minusów – niedostateczny.

1. Przyjmuje się następującą ilość ocen w półroczu dla przedmiotów realizowanych

w wymiarze tygodniowym:

1. jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny;
2. dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny;
3. trzy godziny tygodniowo- minimum 6 ocen;
4. cztery i więcej godziny tygodniowo- 8 ocen i więcej.
5. Przy ocenianiu sprawdzianu pisemnego/ pracy klasowej nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| % z maksymalnej  liczby punktów | Ocena | Skrót |
| 98%-100% | celujący | 6 (cel) |
| 95%-97% | bardzo dobry + | 5+ (bdb+) |
| 89 %– 94% | bardzo dobry | 5 (bdb) |
| 85 %– 88% | dobry + | 4+ (db+) |
| 73% – 84% | dobry | 4 (db) |
| 67% – 72% | dostateczny + | 3+ (dst+) |
| 50% – 66% | dostateczny | 3 (dst) |
| 44% – 49% | dopuszczający + | 2+ (dop+) |
| 30% – 43% | dopuszczający | 2 (dop) |
| mniej niż 30% | niedostateczny | 1 (ndst) |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| % z maksymalnej  liczby punktów | Ocena | Skrót |
| 90%-100% | celujący | 6 (cel) |
| 81%-89% | bardzo dobry + | 5+ (bdb+) |
| 71 %– 80% | bardzo dobry | 5 (bdb) |
| 66 %– 70% | dobry + | 4+ (db+) |
| 55% – 65% | dobry | 4 (db) |
| 51% – 54% | dostateczny + | 3+ (dst+) |
| 40% – 50% | dostateczny | 3 (dst) |
| 31% – 39% | dopuszczający + | 2+ (dop+) |
| 19% – 30% | dopuszczający | 2 (dop) |
| mniej niż 19% | niedostateczny | 1 (ndst) |

1. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
2. 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.
3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
4. Ucieczka ze sprawdzianu/pracy klasowej i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela :
6. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu.
7. W pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień, uczeń ma prawo nie odrobić pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości uzupełniać materiał (na przykład: wiadomości, zeszyty) – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości.
8. 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.

**Rozdział 8  
System oceniania na I etapie edukacyjnym**

1. 1. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem religii.
2. 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.
3. Ocenianie ma na celu:
4. poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
5. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
6. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
7. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
8. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
9. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
10. Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi:
11. rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i  przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;
12. społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowania wobec ludzi, siebie oraz zachowania wobec wytworów kultury;
13. fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie;
14. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w dwóch egzemplarzach: dla rodziców i do dziennika będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
15. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie oceny cyfrowej.
16. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku indywidualnych konsultacji.
17. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV -VIII.
18. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
19. słowną wyrażoną ustnie;
20. pisemną;
21. wyrażoną symbolem graficznym.
22. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

**Rozdział 9  
Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII**

1. 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
3. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
4. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia
5. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
6. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie oddawane uczniom do domu.
7. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.
8. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu półrocza 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 „N”.
9. 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.
10. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte według zasady % (procentowej) zawartej w statucie szkoły.
11. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.
12. W okresie prowadzenia zdalnego nauczania każdy nauczyciel edukacji przedmiotowej określa, w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć, formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów i przekazuje tę informacje drogą elektroniczną uczniom i rodzicom.[[68]](#footnote-68)

**§ 117a** 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym stacjonarna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

2. Zakres wiedzy i umiejętności podlegający ocenie zawarty będzie w materiałach przekazywanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

3. Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie.

4. Ocenie będzie podlegała wiedza i umiejętności uczniów, sumienność, terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela każdego przedmiotu.

5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem.

6. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcowej z przedmiotu bierze się pod uwagę oceny uzyskane zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnego nauczania.

7. Przy ustalaniu oceny zachowania uczniów, pod uwagę są brane w szczególności systematyczność pracy, terminowość odsyłania prac orz frekwencja i zaangażowanie w pracę zdalną.[[69]](#footnote-69)

**Rozdział 10  
Ocenianie zachowania**

1. 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. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
3. ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
6. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
7. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
8. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia.
9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
10. 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.
11. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
12. wzorowe – wz;
13. bardzo dobre – bdb;
14. dobre – db;
15. poprawne – pop;
16. nieodpowiednie – ndp;
17. naganne – ng.
18. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
19. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.
20. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.
21. W ciągu półrocza nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia w klasowym zeszycie informacji o uczniu. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
22. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.
23. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18.
24. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
25. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
26. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
27. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
28. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
29. dbałość o honor i tradycje szkoły;
30. dbałość o piękno mowy ojczystej;
31. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
32. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
33. okazywanie szacunku innym osobom.

15a. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli,
2. przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online,
3. dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej z nauczycielami, kolegami i koleżankami,
4. dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość,
5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli np. podczas lekcji wychowawczych,
6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online,
7. pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną.[[70]](#footnote-70)
8. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
9. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 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. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. w skład komisji wchodzą:
10. dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
11. wychowawca klasy;
12. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
13. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
14. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
15. przedstawiciel rady rodziców.
16. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
18. skład komisji;
19. termin posiedzenia komisji;
20. wynik głosowania;
21. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
22. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
24. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
25. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

**Rozdział 11  
Kryteria ocen zachowania**

**§ 119.** 1. Wzorowe - otrzymuje uczeń, który:

1. stara się osiągać najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
2. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły:
3. wykazuje własną inicjatywę i wykonuje prace na rzecz środowiska, szkoły, klasy,
4. uczestniczy w akademiach i imprezach szkolnych, gminnych i środowiskowych;
5. interesuje się postacią patrona szkoły;
6. godnie reprezentuje szkołę na forum zewnętrznym, np. w konkursach, zawodach sportowych, prezentacjach;
7. wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację działającą w szkole;
8. troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
9. nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;
10. aktywnie uczestniczy w lekcji i w zajęciach pozalekcyjnych,
11. nie ma uwag o niewłaściwym zachowaniu;
12. dba o kulturę słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe;
13. dba o swój wygląd zewnętrzny i ubiera się stosownie do sytuacji szkolnej, zmienia obuwie;
14. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
15. z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły;
16. jest zaangażowany w prace Samorządu Uczniowskiego i klasowego lub innych organizacji działających w szkole;
17. przestrzega zarządzeń i regulaminów obowiązujących w szkole;
18. zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
19. bierze aktywny udział podczas zdalnego nauczania;
20. nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki, itp.).
21. Bardzo dobre – otrzymuje uczeń, który:
22. stara się osiągać jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
23. chętnie uczestniczy w imprezach szkolnych i międzyszkolnych;
24. interesuje się postacią patrona szkoły;
25. reprezentuje szkołę na forum zewnętrznym, np. w konkursach, zawodach sportowych, prezentacjach;
26. wywiązuje się z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację działającą w szkole;
27. troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
28. systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i nie spóźnia się na lekcje (dopuszcza się sporadycznie usprawiedliwianie zajęć poza ustalonym terminem);
29. aktywnie uczestniczy w lekcji;
30. dba o kulturę słowa: używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych;
31. dba o swój wygląd zewnętrzny i ubiera się stosownie do sytuacji szkolnej, zmienia obuwie;
32. przestrzega zasad higieny osobistej;
33. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
34. z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły;
35. chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły;
36. przestrzega zarządzeń i regulaminów obowiązujących w szkole;
37. właściwie zachowuje się w miejscach publicznych;
38. bierze aktywny udział podczas zdalnego nauczania;
39. nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki, itp.).
40. Dobre – otrzymuje uczeń, który:
41. osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
42. uczestniczy w imprezach szkolnych i międzyszkolnych;
43. reprezentuje szkołę na forum zewnętrznym, np. w konkursach, zawodach sportowych, prezentacjach;
44. wywiązuje się z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację działającą w szkole;
45. troszczy się o mienie szkoły;
46. systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i nie spóźnia się na lekcje (dopuszcza się sporadycznie usprawiedliwianie zajęć poza ustalonym terminem);
47. spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;
48. przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami;
49. przestrzega zasad higieny osobistej, zdarza się, że nie przynosi obuwia na zmianę;
50. stara się dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
51. z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły;
52. inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy   
    i szkoły;
53. poprawnie zachowuje się w miejscach publicznych;
54. nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;
55. nie ulega nałogom;
56. stara się przestrzegać zarządzeń i regulaminów obowiązujących w szkole;
57. uczestniczy w zdalnym nauczaniu;
58. nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki, itp.).
59. Poprawne – otrzymuje uczeń, który:
60. osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości;
61. sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;
62. ma nieusprawiedliwione maksymalnie do 25 godzin lekcyjnych w półroczu;
63. sporadycznie spóźnia się na lekcje;
64. szanuje mienie szkoły, a wyrządzone szkody naprawia;
65. czasem utrudnia prowadzenie zajęć dydaktycznych i innych (dopuszcza się do 10 uwag w dzienniku w półroczu);
66. czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu;
67. nie zawsze dba o stosowny ubiór do sytuacji i higienę osobistą, czasami zapomina obuwia na zmianę;
68. zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
69. poprawnie odnosi się do wszystkich pracowników szkoły;
70. nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;
71. zdarza mu się nie stosować do zarządzeń i regulaminów obowiązujących w szkole;
72. uczestniczy w zdalnym nauczaniu;
73. nie ulega nałogom.
74. Nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który:
75. osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości
76. bardzo często spóźnia się na lekcje;
77. niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, opuścił więcej niż 25 godzin bez usprawiedliwienia w półroczu;
78. celowo niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne, ale naprawia po interwencji pracowników szkoły;
79. utrudnia prowadzenie zajęć dydaktycznych i innych (liczne uwagi w dzienniku);
80. używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;
81. nie nosi obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia;
82. często zaniedbuje higienę osobistą;
83. nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie);
84. w sposób lekceważący odnosi się do pracowników szkoły;
85. lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy;
86. wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych;
87. ulega nałogom;
88. ma negatywny wpływ na swoich kolegów;
89. otrzymał kary statutowe;
90. nie przestrzega zarządzeń i regulaminów obowiązujących w szkole.
91. Naganne – otrzymuje uczeń, który:
92. osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości;
93. stale i celowo spóźnia się na lekcje;
94. wagaruje, nieusprawiedliwiona absencja w szkole wynosi powyżej 50 godzin w półroczu,
95. celowo niszczy lub zawłaszcza mienie szkoły i innych osób, nie naprawia szkody;
96. notorycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, a na uwagi nauczyciela reaguje wulgarnie i lekceważąco;
97. zachowuje się arogancko, wulgarnie, wywołuje konflikty, obraża godność innych osób;
98. bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia;
99. poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych;
100. jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;
101. nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;
102. rażąco uchybia postanowieniom w zarządzeniach i regulaminach obowiązujących w szkole;
103. ulega nałogom;
104. wchodzi w konflikt z prawem;
105. jest karany sądownie;
106. otrzymał kary statutowe;
107. pomimo stwarzanych sytuacji wychowawczych, umożliwiających poprawę, nie zmienia swego zachowania.[[71]](#footnote-71)

**Rozdział 12  
Klasyfikacja śródroczna i roczna**

**§ 120**. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

1. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia ferii zimowych, a okres drugi trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych 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 okresu.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
5. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
8. Ustalone przez nauczycieli śródroczne roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
9. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.

**§ 121.** Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie na 14 dni.

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracowuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

**Rozdział 13  
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych**

1. 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły.
2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
3. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
4. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
5. uzyskanie z  wszystkich sprawdzianów i  prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych.
6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z  prośbą do nauczyciela uczącego przedmiotu w ciągu 7 dni od terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.[[72]](#footnote-72)
7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
8. Sprawdzian, oceniony zgodnie z  przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
10. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

**Rozdział 14  
Egzamin klasyfikacyjny**

1. 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. w przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.[[73]](#footnote-73)
10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o  których mowa w  ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w  obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. w skład komisji wchodzą:
12. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
13. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
14. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w  charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona i  nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15.
19. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną lub dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

**Rozdział 15  
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym**

1. 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 prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w  terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor szkoły w  przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i  umiejętności ucznia, w  formie pisemnej i  ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:
5. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
6. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
7. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
8. Nauczyciel, o  którym mowa w  pkt 3, może być zwolniony z  udziału w  pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w  takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z  tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z  wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Do protokołu, o  którym mowa w  pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i  zwięzłą informację o  ustnych odpowiedziach ucznia.
13. Uczeń, który z  przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o  którym mowa w  pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w  dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.
14. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

**Rozdział 16  
Egzamin poprawkowy**

1. 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. w skład komisji wchodzą:
8. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
9. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
10. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
11. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
12. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
14. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
16. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego   
    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
17. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji   
    i powtarza klasę.
18. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
19. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna**.**

**Rozdział 17  
Egzamin ósmoklasisty**

1. 1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.
2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz docelowo w późniejszych latach jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.
3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako obowiązkowego.
5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.
6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.
7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
12. Rodzice ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
14. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
15. nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie;
16. albo przerwał daną część egzaminu

przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.

1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”
4. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
5. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

**DZIAŁ XIV  
Promowanie i ukończenie szkoły**

**Rozdział 1  
Informacje ogólne**

1. 1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z  zajęć edukacyjnych uzyskane w  klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w  klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.
8. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym.
9. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
10. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.[[74]](#footnote-74)
11. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.[[75]](#footnote-75)
12. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.[[76]](#footnote-76)
13. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 10,11,12, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.[[77]](#footnote-77)

**Rozdział 2  
Świadectwa szkolne i inne druki szkolne**

1. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.
10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
11. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :
12. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
13. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

**DZIAŁ XV  
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole**

**Rozdział 1  
Informacje ogólne**

1. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
3. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
4. Szkoła na stałe współpracuje z policją.
5. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
7. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia wychowawcę, pedagoga oraz dyrektora szkoły.
8. Dyrektor, wicedyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
10. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia epidemicznego wprowadza Dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów poprzez umieszczenie ich na stronie www szkoły.[[78]](#footnote-78)

**Rozdział 2  
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów**

1. 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
3. systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
4. systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
5. uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
6. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
7. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
8. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
9. niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;
10. zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne procedury.[[79]](#footnote-79)
11. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.
12. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
13. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
14. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
15. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
16. W przypadku zagrożenia epidemicznego szkoła wdraża procedury bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko zakażenia się chorobami zakaźnymi.[[80]](#footnote-80)

**DZIAŁ XVI  
Ceremoniał szkolny**

**Rozdział 1  
Symbole szkolne**

1. Sztandar szkoły:
2. sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na czerwcowym zebraniu rady pedagogicznej spośród uczniów szkoły i składa się z dwóch trzyosobowych składów;[[81]](#footnote-81)
3. uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy najstarszej szkoły podstawowej wyróżniających się w nauce, o  nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu;
4. skład osobowy pocztu sztandarowego:
5. chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
6. asysta - dwie uczennice;
7. kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony;
8. kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);
9. decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
10. poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami, w trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
11. insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
12. sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
13. podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);
14. podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
15. sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
16. oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
17. sztandar oddaje honory:
18. na komendę „do hymnu”,
19. w czasie wykonywania „Roty”,
20. w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
21. podczas opuszczenia trumny do grobu,
22. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
23. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
24. w trakcie uroczystości kościelnych.

**Rozdział 2   
Warunki stosowania sztandaru szkoły**

1. 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru 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”.*

2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.

1. 1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi.

„ Ślubuję uroczyście

uczyć się bardzo pilnie,

dbać o dobre imię szkoły

i swojego domu rodzinnego.

Ślubuję uczyć się, żyć i pracować

Dla dobra mojej Ojczyzny

Rzeczpospolitej Polskiej”

1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada).
2. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
3. rozpoczęcie roku szkolnego;
4. święto szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia
5. zakończenie roku szkolnego;
6. uroczystości państwowe, kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.
7. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych.

Na komendę prowadzącego uroczystość:

„Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;

„Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;

„Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;

„Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę :„Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. w tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.

Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

**DZIAŁ XVII  
Postanowienia końcowe**

1. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
5. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
6. dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
7. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
8. rady rodziców;
9. organu prowadzącego szkołę;
10. oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
11. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.

**DZIAŁ XVIII (skreślono)[[82]](#footnote-82)**

1. Uchwała Nr 17/2019/2020; 18.11.2019 [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchwała Nr 17/2019/2020; 18.11.2019 [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-3)
4. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-5)
6. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-7)
8. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-8)
9. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-9)
10. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-10)
11. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-11)
12. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-12)
13. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-13)
14. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-14)
15. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-15)
16. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-16)
17. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-17)
18. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-18)
19. Uchwała Nr 23/2021/2022; 19.01.2022 [↑](#footnote-ref-19)
20. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-20)
21. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-21)
22. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-22)
23. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-23)
24. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-24)
25. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-25)
26. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-26)
27. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-27)
28. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-28)
29. Uchwała Nr 1/2022/2023; 29.08.2022 [↑](#footnote-ref-29)
30. Uchwała Nr 1/2022/2023; 29.08.2022 [↑](#footnote-ref-30)
31. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-31)
32. Uchwała Nr 1/2022/2023; 29.08.2022 [↑](#footnote-ref-32)
33. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-33)
34. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-34)
35. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-35)
36. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-36)
37. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-37)
38. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-38)
39. Uchwała Nr 22/2019/2020; 20.12.2019 [↑](#footnote-ref-39)
40. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-40)
41. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-41)
42. Uchwała Nr 10/2018/2019; 28.09.2018 [↑](#footnote-ref-42)
43. Uchwała Nr 11/2022/2023; 18.01.2023 [↑](#footnote-ref-43)
44. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-44)
45. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-45)
46. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-46)
47. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-47)
48. Uchwała Nr 15/2022/2023; 17.04.2023 [↑](#footnote-ref-48)
49. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-49)
50. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-50)
51. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-51)
52. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-52)
53. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-53)
54. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-54)
55. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-55)
56. Uchwała Nr 9/2022/2023; 8.12.2022 [↑](#footnote-ref-56)
57. Uchwała Nr 15/2022/2023; 17.04.2023 [↑](#footnote-ref-57)
58. Uchwała Nr 15/2022/2023; 17.04.2023 [↑](#footnote-ref-58)
59. Uchwała Nr 15/2022/2023; 17.04.2023 [↑](#footnote-ref-59)
60. Uchwała Nr 15/2022/2023; 17.04.2023 [↑](#footnote-ref-60)
61. Uchwała Nr 23/2021/2022; 19.01.2022 [↑](#footnote-ref-61)
62. Uchwała Nr 23/2021/2022; 19.01.2022 [↑](#footnote-ref-62)
63. Uchwała Nr 23/2021/2022; 19.01.2022 [↑](#footnote-ref-63)
64. Uchwała Nr 23/2021/2022; 19.01.2022 [↑](#footnote-ref-64)
65. Uchwała Nr 23/2021/2022; 19.01.2022 [↑](#footnote-ref-65)
66. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-66)
67. Uchwała Nr 23/2021/2022; 19.01.2022 [↑](#footnote-ref-67)
68. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-68)
69. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-69)
70. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-70)
71. Uchwała Nr 1/2023/2024; 30.08.2023 [↑](#footnote-ref-71)
72. Uchwała Nr 16/2021/2022; 19.11.2021 [↑](#footnote-ref-72)
73. Uchwała Nr 23/2021/2022; 10.01.2022 [↑](#footnote-ref-73)
74. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-74)
75. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-75)
76. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-76)
77. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-77)
78. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-78)
79. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-79)
80. Uchwała Nr 13/2022/2023; 8.02.2023 [↑](#footnote-ref-80)
81. Uchwała Nr 1/2022/2023; 29.08.2022 [↑](#footnote-ref-81)
82. Uchwała Nr 17/2019/2020; 18.11.2019 [↑](#footnote-ref-82)