|  |
| --- |
| **Sociale Veiligheid****Beleidsplan Sociale veiligheid o.b.s. Anloo** |
| **Visie , Doelen en Uitgangspunten*****Inleiding***Het vastleggen van procedures is niet voldoende om de veiligheid te waarborgen. Procedures helpen om in moeilijke situaties de juiste acties te kunnen ondernemen. Naast hetgeen is opgenomen in het veiligheidsplan komt het onder andere aan op:- het expliciet kenbaar maken van verwachtingen in bijvoorbeeld school- en klassenregels- het aanspreken van kinderen, ouders, externen en personeel op het afwijken van gewenste gedragingen.- zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen en registratie van incidentenHet onderhouden en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid en veiligheid op school vormt een onderdeel van het dagelijkse handelen van alle personeelsleden op o.b.s. Anloo Hierbij denken we aan:– het scheppen van een goede werksfeer– het bevorderen van een prettige omgang– leerlingen, ouders en personeel serieus nemen– taken en verantwoordelijkheid met hen delen– het voorkomen en oplossen van ruzies, pesten en conflicten– een luisterend oor bieden en helpen– goede contacten onderhouden met ouders/verzorgers en externen– effectief handelen bij calamiteiten– de groepen en het gebouw veilig inrichten en goed gebruik ervan  stimuleren– het leren omgaan met onveiligheidVisie: O.b.s. Anloo is een openbare school met een veilige leeromgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien. Het is een school waar de leerling, de leerkracht en de ouder samen met plezier naar toe gaan, waar we respectvol naast elkaar staan en werken en accepteren dat zich verschillen voordoen. Door ontwikkelingen in de maatschappij wordt van ons als school gevraagd om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Kennismaking met leeftijdsgenoten zien wij als een eerste stap. Burgerschapsvorming zien wij niet als een apart vak, maar als een vanzelfsprekend onderdeel in ons onderwijs. We willen tijdens het lesgeven de kinderen uitdagen en leren na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. O.b.s. Anloo heeft een veilige, prettige leeromgeving, met duidelijke en directe instructie op niveau voor elk kind. We willen kwaliteit leveren op het gebied van onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Samen zorgen we voor een goede interactie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Wij hechten veel waarde aan een goed schoolklimaat, waarbij het samenwerken een belangrijk uitgangspunt is. Dat klimaat wordt grotendeels bepaald door de omgang met elkaar, maar ook door het plezier waarmee gewerkt wordt en de inrichting van de lokalen. De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij. Wij streven naar een vriendelijk en veilig klimaat met orde, rust en regelmaat, want pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen en verantwoord omgaan met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. We bewerkstelligen dit door o.a. te werken aan een goede sfeer in de groepen en het werken met duidelijke dag- en weektaken. De leerlingen werken met vrijheid in gebondenheid. Ook normen en waarden spelen hierbij een grote rol. We hanteren een zorgsysteem dat elk kind de kans biedt zijn eigen mogelijkheden in emotionele balans te ontwikkelen. Belangrijk bij een goed klimaat zijn tevens de contacten en de omgang met ouders. Ouders moeten laagdrempelig de school kunnen binnenstappen als zij behoefte hebben aan contact/overleg. O.b.s. Anloo kan het best gekenschetst worden als de samenwerkende school: * **Samen**werken slaat hier op het feit dat je als individu ook een sociaal wezen bent, dat altijd anderen om zich heen nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren
* **Samenwerken** slaat op het samenwerken van kinderen, leerkrachten en ouders.
* Samen**werken** slaat op de op onze school aanwezige sfeer van werken, waarin kinderen van 4 t/m 12 jaar samen activiteiten ontplooien.
* Ons credo is dan ook “ **SAMEN** “.

 We willen de school zo inrichten dat een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen wordt bewerkstelligd. Dit geldt voor alle aspecten: de verstandelijke, emotionele, sociale, motorische en creatieve ontwikkeling. Samen met de ouders proberen we een bijdrage te leveren aan het functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. Daarbij houden we rekening met de geaardheid van de kinderen, verschil in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Aandacht voor SEOWe werken met de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. Uit deze methode worden wekelijks lessen gegeven passend bij de groep. Naar aanleiding van SCOL (Social Competentie Lijst) wordt op schoolniveau en groepsniveau bepaald welke lessen gegeven gaan worden. Daarnaast werken we met posters en de bakjesaanpak. Tweewekelijks staat er een onderwerp centraal door de hele school. Daarnaast is er dagelijks aandacht voor het (sociale) gedrag van de leerlingen. Dit is op een kleine school zoals die van ons een overzichtelijk en logisch gebeuren.Burgerschapsvorming zit verweven in bovenstaande en in de diverse vakken die worden gegeven in de groepen. ***Pesten***Zie anti-pest-protocol***Aanpak van pesten en sociale onveiligheid***We volgen ons pestprotocol. Elke teamvergadering staat het onderwerp Pesten op de agenda. We zijn alert op signalen van kinderen en ouders. Vanuit SCOL kunnen we voor de bovenbouw zienhoe de sociale veiligheid wordt gescoord en in welke groep hier extra aandacht voor moet zijn. De leerkracht werkt eerst in de eigen klas aan het probleem. In het team worden uitkomsten en voortgang besproken. Mocht dit onvoldoende resultaat hebben dan gaat de IB-er/veiligheidcoördinator in gesprek met het kind / de kinderen of met de hele groep. Ook dit wordt teruggekoppeld naar het team en naar ouders. |
| **Monitoring**Via SCOL kunnen we sociale veiligheid in kaart brengen. Via de leerlingenquête krijgen we ook informatie rond de ervaren sociale veiligheid van kinderen. De leerlingtevredenheids peiling van april 2019 laat zien dat er een groot gevoel van veiligheid heerst op onze school. Ook geven alle kinderen aan dat er niet gepest wordt en dat er ook vrijwel nooit gescholden wordt.

|  |
| --- |
| **Het voorkomen van pesten en sociale veiligheid**We zorgen voor een positieve sociale en morele norm in de klas en in de school. De relatie met kinderen is duidelijk en open. Er is sprake van sociaal omkeerbaar gedrag. Er is respect voor de ander zowel op leerling als leerkracht niveau en t.a.v. ouders. We accepteren elkaar zoals we zijn in al onze verschillen. De leerlingen zijn mede verantwoordelijk en we spreken ze hierop aan.Er zijn groepsregels en omgangsafspraken. We toleren geen geweld, schelden of buitensluiten van leerlingen. Er zijn schoolregels waar iedereen zich aan houdt. De regels zijn positef opgesteld en gelden zowel tijdens schooltijden als tijdens TSO en BSO. Hierover is overleg met TSO en BSO medewerkers.De gedragsregels worden tijdens de schoolperiode aangeleerd en worden voortdurend gehandhaafd. Soms is het nodig om schoolbreed of in een groep de regels nog eens expliciet te benoemen en te laten ervaren.Bij overtreding van regels wordt eerst gewerkt aan bewustwording bij de leerling(en). Wat gebeurde er, hoe had het gemoeten en hoe ga je het de volgende keer doen. Bij herhaaldelijk overtreden van (gedrags)regels worden de consequenties met de leerling besproken en vervolgens indien nodig – uitgevoerd.Eigenaarschap: Door het ingesprek gaan met leerlingen en het bespreken van gedrag en consequenties proberen we de bewustwording van leerlingen ten aanzien van hun gedrag te vergroten.Door het instellen van een leerlingenraad en door het gebruik maken van maatjes en helpers proberen we het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Ook het samen in gesprek gaan van pester en gepeste en het onder begeleiding laten uitleggen wat pesten met je doet en waarom er wordt gepest, bereiken we dat leerlingen meer inzicht krijgen in hun eigen handelen. Het vervolgens samen maken van afspraken – op papier en weggezet in tijd- zorgt er voor dat de betrokkenheid van leerlingen wordt vergroot. |
| **Ingrijpen bij pesten**In eerste instantie gaat de leerkracht zelf in gesprek met de pester en de gepeste leerling. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt de hele groep er bij betrokken. Is het een groepsoverstijgend probleem of zijn de problemen groter en werkt bovenstaande onvoldoende dan volgt een gesprek met de veiligheidscoördinator. Dit kan met de desbetreffend leerlingen of met de hele groep of de groep die betrokken is bij het pesten.  |
| **Beschrijving pestaanpak**Zie pestprotocol |
| **Digitaal pesten**Elk jaar komt er in de bovenbouw een mediacoach die leerlingen uitlegt wat de gevaren zijn van het gebruik van sociale media. Op school wordt het gebruik van telefoons niet toegestaan en ons internet is beveiligd.Mochten er toch signalen zijn van digitale onveiligheid dan wordt dit met de groep besproken door de leerkracht. Eventueel wordt de hulp van de mediacoach ingeroepen. De ouders worden altijd geinformeerd en gevraagd om mee te kijken met hun kinderen op sociale media. |
| **Schorsing en verwijdering**Hierbij volgen we het protocol “schorsing en verwijdering” van stichting PrimAH. |
| **Antipestcoördinator**De antipestcoördinator ( IB-er, Cobie Buikema) heeft in het schooljaar 2018/ 2019 een tweedaagse training sociale veiligheid gedaan. Zij stuurt aan dat de lessen SEO worden gegeven. De acties zijn gericht op het voorkomen van pesten. Daarnaast treedt zij op als klankbord bij de eerste signalen van pesten en zorgt dat de afgesproken acties volgens het pestprotocol worden uitgevoerd. Wanneer de problemen groter worden of groepsoverstijgend zijn gaat de antipestcoördinator ook zelf in gesprek met leerlingen of groepen leerlingen. |
| **Ouders betrekken bij het veiligheidsbeleid**Het veiligheidsbeleid staat op onze website en is ook op school in te zien. We vragen ouders ook expliciet (zeker MR en OR) om te komen met signalen over pesten. Ook als het niet hun eigen kinderen betreft. (mag dit nog in het kader van de privacy?). Wanneer er sprake is van pesten en wanneer dit na een eerste gesprek met de kinderen nog voortduurt, worden ouders van zowel de pester als de gepeste geinformeerd. Ouders worden op de hoogte gehouden van het proces en worden gevraagd hierin mee te denken. |
| **Prioriteiten en plan van aanpak**Prioriteit heeft uiteraard het voorkomen van pesten. Daarom wordt het pestprotocol minimaal 2x per jaar besproken in de groepen en wordt er regelmatig in de groepen of aan leerlingen gevraagd of zij pesten signaleren. De leerlingenraad speelt hier ook een rol in.De eerste stap in het voorkomen van pesten is zorgen voor een goed en open pedagogisch klimaat waarbij sprake is van respect voor een ieder. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor leerkrachten en ook voor ouders.Het uitvoeren van ons beleidsplan SEO is een tweede stap in het voorkomen van pesten. Deze twee stappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een plan van aanpak wordt opgesteld als er daadwerkelijk sprake is van pestgedrag, dat niet stopt na een ronde gesprekken. Neerslag vindt plaats in PlanB².Onderstaand BHV is geen sociale veiligheid.**Bedrijfshulpverleners**De bedrijfshulpverleners (BHV’ers), zijn de personen die ten aanzien van de bedrijfshulpverlening taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Deze zijn schriftelijk vastgelegd. De BHV’ers zijn gecertificeerd en onderhouden hun deskundigheid door het volgen van herhalingscursussen.Op onze schoolzijn 3 BHV’ (Cobie Buikema, Mathieu Geerts en Kariann Miedema)ers aanwezig die zijn belast met minimaal de hieronder vermelde taken: het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Het voorbereiden van kinderen, personeel en aanwezigen op mogelijke calamiteiten door middel van ontruimingsoefening en ze te voorzien van informatie.Er worden relaties onderhouden met hulpverleningsorganisaties, zoals de gemeentelijke of regionale brandweer en de ambulance. Dit is van belang voor noodsituaties waarin de deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn, zoals bij een grote brand of een reanimatie.Onderstaand eel over interne en externe vertrouwenspersonen is veel breder dan sociale veiligheid en hoort hier m.i. niet zo uitgebreid thuis. Staat wel in schoolgids etc.**Interne vertrouwenspersoon**Iedere school heeft een interne vertrouwenspersoon. Deze interne schoolvertrouwenspersoon hoort kinderen, ouders of personeelsleden met een mogelijke klacht aan en wijst hen de ‘weg’ binnen en buiten de school. De vertrouwenspersoon neemt zelf geen klachten in behandeling. Hij/Zij brengt de klacht in kaart en zal vragen wat de klager tot nu toe heeft gedaan om de klacht weg te nemen en wat de klager als oplossing ziet.De schoolcontactpersoon brengt de klager in contact met de persoon waar het probleem mee opgelost moet worden of verwijst de klager door naar de extern contactpersoon.Voor iedereen die ontevreden is over de handelswijze van een ander binnen school geldt als uitgangspunt: bespreek de ontevredenheid op de juiste plaats. In de regel betekent dit met de persoon/ personen die de ontevredenheid veroorzaakt heeft. Bespreek de ontevredenheid ook zo spoedig mogelijk nadat deze ontstaan is. **Externe vertrouwenspersoon**Vanaf 1 augustus 1998 bestaat een officiële klachtenregeling voor het basisonderwijs. Deze regeling geeft aan op welke wijze met klachten van ouders, leerlingen en personeel moet worden omgegaan. Het bestuur van PrimAHis ervan overtuigd dat er in onze scholen heel veel goede dingen gebeuren. We realiseren ons dat er ook wel eens omstandigheden kunnen zijn waarover u op en/of aanmerkingen, vragen of misschien wel een klacht heeft.Stichting PrimAH vindt het belangrijk dat alle betrokkenen bij het onderwijs op onze scholen met hun vragen, op en/of aanmerkingen, misverstanden en klachten serieus worden gehoord. Als dat gebeurt in een vroeg stadium met de direct betrokkenen kan dit vaak op de school zelf en met een eenvoudige en directe aanpak worden opgelost. Hierdoor kunnen we samen de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school verbeteren. Schroom dus niet om uw vragen te stellen en uw op en/of aanmerkingen te laten horen. Natuurlijk gaat u bij problemen in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan neemt u contact op met de directeur. Indien nodig wordt u via de contactpersoon doorverwezen naar de door het bestuur benoemde vertrouwenspersoon. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Klachten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, leerkrachten, discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.Heeft u algemene vragen over de klachtenregeling, neem dan contact op met de directeur van de school. De volledige klachtenregeling vindt u in de schoolgids (website [www.obsanloo.nl](http://www.obsanloo.nl) ).**Veilig Thuis**Veilig Thuis is het centrale Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Ook onderstaande hoort hier volgens mij niet in. Het gaat over sociale veiligheid en dit is veel breder en gaat over veiligheid van gebouwen en inventaris. Ook privacy hoort nier m.i niet. Allemaal aparte onderdelen die in een schoolgids zouden moeten staan.**Risico-inventarisatie Evaluatie**Iedere school voert een risico-inventarisatie en evaluatie uit. Scholen die een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren, maken ook een plan van aanpak. Er is geen termijn vastgesteld dat een RI&E moet worden bijgesteld. Een RI&E moet worden bijgesteld als er in een school iets verandert in de werkmethoden en de werkomstandigheden. Als vuistregel voor de uitvoering van een RI&E geldt dat deze een keer per 4 jaar dient te worden uitgevoerd. Daarnaast dient er na een grote verbouwing of bij nieuwbouw een nieuwe RI&E te worden opgesteld. De Arbodienst kan de schooldirectie ondersteunen bij het uitvoeren van een RI&E.**Privacy** Met ingang van 1 september 2001 is er in Nederland de wet Bescherming Persoonsgegevens in werking getreden. Deze wet is ook van toepassing voor het onderwijs. De verantwoordelijken met betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn het bestuur en de directie van de school. De persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Dit geldt zowel voor de gegevens die in een dossier en archief worden bewaard als voor de gegevens die in een computersysteem zijn opgeslagen.Ook bij het overbrengen van gegevens met toestemming verzekert men zich ervan dat de gegevens rechtstreeks bij de desbetreffende persoon komen. De directie kan aan een medewerker (bijv. de zorgcoördinator) de bevoegdheid geven om gegevens te verwerken. Ook deze draagt er zorg voor dat de gegevens niet aan derden worden verstrekt en ook niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.Ouders hebben altijd het recht om inzage te verkrijgen in het dossier van hun kind, de school geeft binnen 2 weken inzage in het dossier.Bij verdeeldheid van ouders/verzorgers: indien één van de ouders/verzorgers niet toestemt met inzage van de partner in het dossier dan besluit de school in het belang van het kind en zo mogelijk in overleg met beide ouders/ verzorgers.Bijzondere bepalingen betreffen de volgende situaties: Foto´s en/of filmen op school in algemene zin: sfeeropnamen van feestelijke activiteiten in de schoolgids, website en/of ISY. Nieuwsberichten en/of op de website: een algemene akkoordverklaring door de ouders/verzorgers, ingevuld bij de inschrijving, volstaat. Filmen op school i.v.m. de speciale begeleiding van een kind (SVIB): een specifieke akkoordverklaring voorzien van argumentatie is noodzakelijk. Schoolvorderingengegevens t.b.v. een andere basisschool/het voortgezet onderwijs: de algemene akkoordverklaring door de ouders/verzorgers volstaat. Gescheiden ouders: Het team van o.b.s.Anloo gaat er vanuit dat gescheiden ouders in het belang van hun kind(eren):o In beginsel gezamenlijk deelnemen aan gesprekken met de leerkracht en/of anderevertegenwoordigers van de school.o Elkaar goed informeren over schoolzakeno Gevoelens van de voormalige partner respectereno Alles in het werk stellen om eventuele onderlinge conflicten op school al dan niet in het bijzijn van hun en/of andermans kinderen te voorkomen.De Raad voor de Kinderbescherming heeft hiervoor een gedragscode opgesteld, waarin een onderscheid wordt gemaakt in ‘ouders die gezamenlijk belast zijn met ouderlijk gezag (co-ouderschap) en ouders, waarvan er één met het ouderlijk gezag belast is.’In het eerste geval nodigt school de ouders bijvoorbeeld samen uit voor een ouderavond. In het tweede geval niet, maar worden wel beide ouders geïnformeerd. School heeft alleen informatieplicht over ‘belangrijke’ zaken. Denk hierbij aan informatie die tijdens een ouderavond wordt verstrekt. Soms beslist de rechter dat de ouder zonder gezag geen informatie meer krijgt, omdat dit beter is voor het kind. Ook dient school geen informatie te geven die mogelijk gebruikt wordt om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen. Bijzondere bepalingen m.b.t. gebruik geneesmiddelen en medicijnverstrekking en medisch handelen:Sommige kinderen op school hebben tijdens schooltijd medische verzorging nodig.Medische handelingen zijn in de wet als risicovol omschreven omdat ze schade aan de patiënt kunnen toebrengen wanneer ze niet deskundig worden uitgevoerd. Deze handelingen mogen dus niet door leerkrachten worden uitgevoerd.Het toedienen van medicijnen valt hieronder. Voor situaties waarbij medisch handelen van een personeelslid nodig is dienen ouders expliciete toestemming te geven. Dit gebeurt door ondertekening van een ‘Overeenkomst gebruik medicijnen’. Deze overeenkomst heeft betrekking op medicijnen die door arts of specialist zijn voorgeschreven, als voor medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.**Internet en e-mailgebruik**We zorgen ervoor dat internet- en e-mailgebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels zoals vermeld in de schoolgids, bedoeld om de kinderwereld te beschermen.Social mediaOnze school is zich ervan bewust dat de sociale media een onlosmakelijk onderdeel vormen van de huidige samenleving en leefomgeving van onze leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.**Social media**Social media kan op verschillende manieren ingezet worden: om een bijdrage te leveren aan de profilering van de school. om de communicatie met verschillende doelgroepen in en om de school te versterken. om het curriculum van de school mede inhoud te geven.Social media (met name Facebook) kan een bijdrage leveren aan een positief imago van de school. Tegelijk is er ook het besef dat berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen kunnen schaden.Om deze reden vragen wij alle betrokkenen bewust om te gaan met social media.Hierbij vinden we dat, net als voor de communicatie in de normale wereld geldt, de school en de gebruikers van social media de reguliere fatsoensnormen in acht dienen te nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve insteek benaderen.De school vertrouwt erop dat medewerkers, ouders, leerlingen en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media.**Passend Onderwijs**Op het niveau van het samenwerkingsverband wordt nagegaan in welke mate er sprake is van een dekkend zorgaanbod. Hiermee kan voldaan worden aan de zorgplicht die besturen verplicht om kinderen die omgeven zijn met speciale zorg binnen zes weken een passende plaats te kunnen bieden. Het is aan school, ouders en kinderen om de verschillen tussen kinderen als een uitgangspunt te beschouwen voor verdere ontwikkeling.Het is immers alleen een verrijking voor het pedagogisch klimaat als belemmeringen werkelijk geaccepteerd worden. Gevoelsmatig kan de aard van een beperking een groot verschil maken. Niet iedere beperking heeft immers een even grote impact op een kind, de groep, de leerkracht of de school.Je kunt ook verwijzen naar schoolregels i.p.v ze hier allemaal vermelden.**Schoolregels**Jaarlijks bespreken het team en de leerlingen de schoolregels en afspraken. Ook zijn er groepsregels en afspraken geformuleerd, die regelmatig met de kinderen worden besproken.Gouden regels voor leerlingen: Wij hebben respect voor elkaar Wij zorgen voor rust in de school We zorgen goed voor onze eigen en andermans spullen Wij helpen elkaar waar het kanGouden regels voor ouders: Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden. Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief. Breng uw kind op tijd in de klas. Bewaar de rust in het schoolgebouw. Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken. Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie op een respectvolle manier.**Omgaan met agressie, geweld en strafbare feiten**Een wettelijke meldingsplicht is er niet, maar registratie van geweldsincidenten wordt algemeen geadviseerd.Ook de Inspectie van het Onderwijs wil dat scholen geweldsincidenten zelf registreren. Zo kanIncidentenregistratie de basis vormen voor een actief preventief schoolveiligheidsbeleid.Als personeels- en directielid ben je meldplichtig op basis van de Onderwijswet bij een vermoeden van een zedenmisdrijf tussen een medewerker van de onderwijsinstelling en een minderjarige leerling.Melding bij de Arbeidsinspectie is wettelijk verplicht ingeval van een ernstig ongeval (definitie ernstig ongeval: indien iemand lichamelijk en/of geestelijk schade aan de gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur na het ongeval leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn; Artikel 9 Arbowet).Wij vinden het als school van belang dat de school op een preventieve manier omgaat met geweld en strafbare feiten. Dit doen we onder andere door sociaal emotionele ontwikkeling in de lessen te betrekken en door aan burgerschapsontwikkeling te doen. Curatief doen we dat door incidenten te bespreken met kinderen en hun ouders- verzorgers en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken die herhaling voorkomen.Omgaan met kindermishandelingEen groot aantal kinderen en jongeren is jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Gezien de landelijke cijfers is er op elke basisschool in Nederland een aantal kinderen dat in een schooljaar te maken heeft met kindermishandeling. Op scholen voor Voortgezet Onderwijs gaat het al snel om enkele tientallen per school.Kinderen en jongeren die worden mishandeld zullen meestal niet zelf aan de bel trekken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de mensen uit de omgeving van het kind.Beroepskrachten die met kinderen werken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van kindermishandeling. Dit geldt zeker voor de leerkrachten en docenten in het onderwijs. Zij hebben vaak langdurig en intensief contact met leerlingen en zien op die manier of het goed met ze gaat of juist niet.Scholen hebben een taak in de aanpak van kindermishandeling. Van de medewerkers wordt niet verwacht dat zij kindermishandeling kunnen voorkomen of doen stoppen. Maar zij kunnen (vermoedens van) kindermishandeling signaleren en hulpverlening op gang brengen. Een groeiend aantal scholen onderkent hierin een verantwoordelijkheid.Wat is kindermishandeling?Er worden vijf vormen van kindermishandeling onderscheiden:- lichamelijke mishandeling- psychische of emotionele mishandeling- lichamelijke verwaarlozing- psychische of emotionele verwaarlozing- en seksueel misbruikVaak wordt er nog een zesde vorm aan toegevoegd, namelijk als kinderen getuigen zijn van huiselijk geweld.Wat doet de school?Onze school erkent dat in de aanpak van kindermishandeling ook een rol is weggelegd voor de school. In het beleidsstuk “Meldcode Kindermishandeling” is een stuk opgenomen over hoe te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.In dit beleidsstuk zijn de verantwoordelijkheden van directie en medewerkers bij de aanpak van kindermishandeling verduidelijkt.**Toelating, schorsing, verwijdering**We werken volgens het protocol toelating, schorsing en verwijdering. |

 |