ONDERDEEL ANTI-PESTPROTOCOL   
UIT: BELEID SOCIALE VEILIGHEID, OKTOBER 2018

INGRIJPEN BIJ PLAGEN

We zijn attent op plaagsituaties in en rond de school. Plagen speelt zich soms af op de grens van het aanvaardbare, en kan makkelijk overgaan in ruzie, of zelfs pesten. We besteden er in de lessen van blok 1 aandacht aan. Als plagen serieus wordt, ondersteunen we de geplaagde leerling om het plagen te laten stoppen en spreken de plager aan op zijn of haar gedrag. Soms schakelen we een buddy in: een medeleerling die de geplaagde leerling helpt er een einde aan te maken. Ook kunnen we de mediatoren vragen te helpen.

INGRIJPEN BIJ PESTEN : DE OPLOSSINGSGERICHTE PESTAANPAK (OPA)

*Hoeveel we ook doen aan preventie, pesten kan altijd nog voorkomen. Als er toch pestincidenten zijn, dan is het uiteraard zaak om eerst na te gaan of aan de preventieve kant nog wel voldoende wordt gedaan, zoals in het voorgaande is beschreven (en of het programma van De Vreedzame School (nog) wel goed wordt uitgevoerd). Maar soms is er meer nodig.*

*In de eerste plaats vragen we altijd aan andere leerlingen om te helpen. Met name populaire leerlingen kunnen belangrijk zijn als 'verdedigers'.*

*Als er meer nodig is hanteren wij een aanpak van pesten die goed past bij de uitgangspunten van De Vreedzame School: de Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA). De aanpak bestaat uit een aantal achtereenvolgende gesprekken tussen* *onze antipest-coördinator José van Rhee en leerlingen. Eerst met de gepeste leerling alleen. Vervolgens met een zorgvuldig samengestelde groep leerlingen, inclusief de pester(s). Dit is de groep die voor verandering en steun gaat zorgen. Belangrijke elementen van de aanpak zijn: geen schuld, verwijten of straf, we gaan uit van het goede in ieder kind, we moedigen empathie aan, we maken iedereen verantwoordelijk, het is positief en oplossingsgericht en de pester krijgt de kans zijn of haar gedrag te veranderen.*

*In deze aanpak worden meestal de volgende stappen onderscheiden:*

1. *Gesprek met het gepeste kind. Na overleg met de leerkracht, IB en ouders wordt besloten tot de oplossingsgerichte pestaanpak. Onze antipest-coördinator José van Rhee praat met het gepeste kind over de situatie, vraagt of hij of zij hulp wil, en stelt met hem of haar de steungroep samen. Dit is een gemengde groep van zijn zo’n 5 tot 8 medeleerlingen, waaronder leerlingen die de gepeste noemt als mogelijke helpers, maar ook de pester en meelopers of buitenstaanders; liefst ook een verdeling van jongens en meisjes.*

*We vragen in dit gesprek aan de leerling of hij of zij wil dat de ouders op de hoogte zijn van de gesprekken.*

1. *Gesprek met de steungroep. Hierbij is het gepeste kind niet aanwezig. In dit gesprek wordt de steungroep uitgenodigd om de gepeste medeleerling te gaan helpen. Ze worden uitgenodigd om met ideeën en voorstellen te komen. Dit alles met als doel dat het pesten moet stoppen.*
2. *Tweede gesprek met de gepeste. Na ongeveer een week bespreekt de leerkracht hoe het nu gaat met de gepeste.*
3. *Tweede gesprek met de steungroep. Na ongeveer een week is er ook een gesprek met de steungroep, waarin ieder lid de gelegenheid krijgt om te praten over wat hij of zij heeft gedaan.*

*Soms moet deze cyclus nog een of meerdere keren herhaald worden om er voor te zorgen dat het interactiepatroon blijvend verandert.*

DIGITAAL PESTEN

Digitaal pesten, online pesten of cyberpesten is een nieuwe vorm van pesten, maar de basis van de aanpak is dezelfde als bij 'klassiek' pesten. Wat je in het echte leven niet mag, mag je online ook niet! Dat online communiceren anders verloopt dan offline communiceren en risico’s met zich mee brengt, daarvan zijn kinderen zich, zeker op de basisschool, nog niet altijd bewust. Daarom vinden wij het belangrijk om kinderen leren om te gaan met sociale media en dat we kinderen opvoeden tot digitaal burger.

We hebben duidelijke afspraken gemaakt over digitaal pesten en over online communiceren.

Vanaf het moment dat mobieltjes een rol gaan spelen in de groep gaat de groepsleerkracht met de groep in gesprek over de manier waarop ze hiermee om kunnen gaan. We zetten direct ook op dit terrein een duidelijke norm neer: 'Zo doen we dat hier op school met sociale media!'

Problemen op dit gebied worden direct gebruikt als 'teachable moments', als een gelegenheid om afspraken te maken over het gebruik van sociale media, bijvoorbeeld de groepsapp.

Ook bij digitaal pesten spelen we zo vroeg mogelijk in op signalen. We stimuleren leerlingen zelf om incidenten direct te melden bij de leerkracht. Vervolgens nemen we onmiddellijk de tijd om hierover met de leerling(en) te praten.

Afhankelijk van wat de betrokken leerling hierin aangeeft en afhankelijk van onze inschatting of dit in de groep besproken kan worden, maken we dit bespreekbaar in de groep. Alleen als de betrokken leerling (eventueel in overleg met zijn of haar ouders) dit zelf wil.

In het kader van De Vreedzame school besteden we vanaf groep 5 geregeld aandacht aan online communiceren. Mobieltjes zijn niet toegestaan tijdens schooltijd en worden aan het begin van de dag ingeleverd bij de leerkracht.

BELEID SOCIALE MEDIA

Iedereen die werkzaam is in het onderwijs dient te beseffen dat het gebruik van sociale media vraagt om reflectie op het professioneel handelen. Om deze reden vraagt stichting OPO-R van de medewerkers om het bewust en verantwoord omgaan met de sociale media in het belang van de school, het werk en de organisatie.

Naast de risico’s van het gebruik biedt sociale media (en het gebruik van e-mail) mogelijkheden om de relatie tussen leerlingen/ouders en school te versterken. De afspraken hierover staan in het beleid Sociale Media (zie bijlage 2). Dit beleidsstuk is een samenvatting van het protocol Sociale Media van stichting OPO-R en vertaling naar de praktijk op sbo De Wissel en de Nieuwkomersklas.

HERSTELGESPREKKEN

*De hiervoor beschreven Oplossingsgerichte pestaanpak is niet altijd mogelijk, of geeft soms geen resultaat: de pester stelt zijn of haar gedrag niet bij. Soms zijn de pestsituaties zo ernstig dat er iets anders moet gebeuren. Of soms wil de gepeste leerling niet meewerken. Soms valt de pester in herhaling en komt de grens van het toelaatbare in de school in het vizier.*

*Ter bescherming van de gepeste leerling zullen we - als alle pogingen (inclusief externe hulpverlening en een laatste waarschuwing) geen resultaat hebben gehad - moeten overgaan tot schorsing of verwijdering. Een dergelijke noodoplossing is natuurlijk geen oplossing van het probleem. Vaak blijven de leerlingen elkaar ontmoeten in de buurt. Het onopgeloste probleem krijgt dan mogelijk een vervelend vervolg buiten school. Om die reden geven we, voordat de fase van schorsing en/of verwijdering ingaat, aan de betrokkenen een laatste kans om de situatie te herstellen.*

*We gebruiken hierbij de vorm van herstelgesprekken. De betrokken partijen komen bij elkaar met als doel om de 'schade' te herstellen. Het gaat dan niet alleen om herstel van de (materiële of emotionele) schade, maar vooral ook om het herstel van de relatie. Naast de pester en het gepeste kind worden bij voorkeur ook anderen (familieleden, vrienden, andere betrokken) bij het gesprek betrokken. Een voorwaarde voor een dergelijk herstelgesprek is uiteraard dat de pester (en diens ouders) verantwoordelijkheid willen nemen voor het aangedane leed, het aanhoren van het verhaal van het gepeste kind (en diens ouders) over de zware gevolgen van het pesten en dat zij bereid zijn excuses te maken. De basisvragen die centraal staan bij herstelbijeenkomsten zijn:*

* *Wat is er gebeurd?*
* *Wat dacht je op dat moment en hoe denk je er nu over?*
* *Wie is er door het gebeurde beschadigd, benadeeld, en hoe?*
* *Hoe zorgen we ervoor dat iedere betrokkene zijn kant van het verhaal kan laten horen?*
* *Wat is nodig om te herstellen wat er is gebeurd?*
* *Wat leren we hierover voor de toekomst?*

AFSPRAKEN BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDAG OP DE WISSEL

*Als de veiligheid van leerlingen, leerkrachten, ander personeel of ouders in het geding is, is optreden geboden. Daarbij hoeft het niet alleen om de fysieke veiligheid te gaan; het kan ook de sociale en emotionele veiligheid betreffen.*

*Wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag van een leerling en het gedrag dreigt te escaleren, wordt de betreffende leerkracht altijd door collega’s bijgestaan.*

*Als er een noodzaak is om stevig op te treden, dan hanteren we onderstaand protocol dat voor alle betrokkenen helder aangeeft welke stappen worden gezet als er sprake is van een extreme situatie.*

*Leerlingen die het gevoel van veiligheid van anderen schade toebrengen door hun houding of gedrag (te denken valt aan: vechten, slaan, bedreigen, schelden e.d.) waardoor medeleerlingen en/of leerkrachten zich onveilig voelen, kiezen ervoor zich niet aan de schoolregels te houden en op die manier hun verbinding met de groep te verbreken:*

* ***Time-out in de groep na ongewenst gedrag***

*De leerling blijft in de klas op een plek waar hij/zij tot rust kan komen. De leerkracht bespreekt met de leerling hoe ervoor gezorgd kan worden dat het gewenste gedrag wel wordt vertoond.*

*Er komt geen notitie in ParnasSys.*

* ***Time-out buiten de groep na ongewenst gedrag***

*Wanneer de leerling storend gedrag blijft vertonen na herhaaldelijk waarschuwen krijgt hij/zij een time-out buiten de groep. De leerling gaat wanneer dit mogelijk is met werk naar een andere groep in overleg met de collega-leerkracht. Dit duurt hooguit tot de volgende pauze. De eigen leerkracht komt de leerling in de andere groep ophalen. De collega-leerkracht bespreekt met de leerling hoe ervoor gezorgd kan worden dat het gewenste gedrag wel wordt vertoond.*

*De leerkracht zet een notitie in ParnasSys, voornamelijk als logboekfunctie.*

* ***Time-out-achterwacht***

*Wanneer het gedrag dermate storend, repeterend en/of grensoverschrijdend is, is er geen sprake meer van een incident. De eigen leerkracht vraagt om de mogelijkheid voor een time-out-achterwacht en brengt de leerling naar de achterwacht. De leerling krijgt werk mee. De achterwacht houdt toezicht, de leerkracht geeft aan óf en hóe de leerling terug kan keren in de groep. De achterwacht bespreekt met de leerling hoe ervoor gezorgd kan worden dat het gewenste gedrag wel wordt vertoond.*

*De achterwacht zet samen met de leerkracht een notitie in ParnasSys en brengen de ouders op de hoogte. De leerkracht neemt hierin de regie.*

* ***Maatregel***

*Wanneer een leerling zich ernstig misdraagt wordt er een maatregel opgelegd in overleg met de intern begeleider/ directeur.*

1. *Wanneer de keuze voor nablijven wordt gemaakt, wordt de leerling in of buiten de groep geplaatst bij de leerkracht, intern begeleider of directeur. De leerkracht zal ouders op de hoogte brengen van het feit dat hun kind na moet blijven op school en tot wanneer dit duurt. De leerling zit de maatregel uit. De leerkracht zorgt voor werk dat de leerling moet maken.*

*Als het kind niet zelfstandig naar huis kan, worden de ouders geacht het kind zelf op te halen. Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en intern begeleider/ directeur. Weigeren de ouders op gesprek te komen, dan wordt leerplicht ingeschakeld.*

1. *Wordt er gekozen voor het direct op laten halen van een leerling dan zal de leerling samen met één van zijn/haar ouders de volgende dag eerst een gesprek hebben met de leerkracht en directie, alvorens de leerling de klas weer in gaat. Wanneer ouders weigeren op gesprek te komen, wordt leerplicht ingeschakeld.*

*In overleg zet de leerkracht en/of intern begeleider/ directeur een notitie in ParnasSys*

Als een dergelijke situatie zich voordoet, volgt er een gesprek tussen school en ouders. Hierin wordt nagegaan welke extra begeleiding en afspraken nodig zijn. Tevens worden de ouders op de hoogte gesteld van een vervolgprocedure als het gedrag niet tijdig in positieve zin verandert. Als zich na dit gesprek toch weer een vergelijkbare situatie voordoet, kan de directeur overgaan tot schorsing of verwijdering van de leerling.

SCHORSING EN VERWIJDERING

Bij ernstig wangedrag kan de leerling door de directeur in overleg met het bevoegd gezag worden geschorst of verwijderd.

Net zoals er regels en afspraken zijn voor de toelating van leerlingen op De Wissel en de Nieuwkomersklas, zijn er ook regels en procedures voor het schorsen en verwijderen van leerlingen.

## Schorsing van een leerling

Schorsen van een leerling is aan de orde wanneer het bevoegd gezag of de directie bij ernstig wangedrag (verbaal en fysiek geweld naar medeleerlingen, leerkrachten en anderen in en om de school) onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.

Een geschorst kind mag tijdelijk niet op school komen en geen lessen volgen.

## Met betrekking tot schorsen wordt onderstaande richtlijn aangehouden:

* In principe vindt schorsing plaats na overleg met leerling, ouders en groepsleerkracht.
* Een leerling kan voor een beperkte duur (maximaal 5 dagen) worden geschorst door de directeur en met toestemming van het bevoegd gezag (bestuurder stichting OPO-R).
* Het besluit van de directeur wordt schriftelijk door het bevoegd gezag aan de ouders mede gedeeld.
* Vermeld wordt de reden, de aanvang, de tijdsduur en de eventueel andere genomen maatregelen.
* Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.
* De inspectie wordt in kennis gesteld.
* De leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd.
* De school dient te voorkomen dat de leerling onderwijsachterstand oploopt.

## Verwijderen van een leerling

De school kan overgaan tot verwijdering als:

* Schorsing niet heeft geleid tot verbetering van het gedrag.
* De school een leerling niet de nodige speciale ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.
* De leerling zich voortdurend agressief gedraagt.
* Er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).

## Procedure verwijdering

1. Met de ouders wordt gesproken over het voornemen tot verwijdering.
2. Er volgt een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
3. Ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.
4. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.
5. Binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift wordt opnieuw een beslissing genomen.

Indien ouders het niet eens zijn over de beslissing omtrent het bezwaarschrift dan kunnen zij de zaak voorleggen aan de rechter.

Het schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om binnen 8 weken een andere school te vinden. Tot die tijd mag de leerling niet definitief van school worden gestuurd. De reden hiervoor is dat het kind leerplichtig is. Indien dit na 8 weken niet is gelukt dan mag het schoolbestuur een leerling definitief wegsturen. Zij moet wel kunnen bewijzen dat er serieus naar een andere school is gezocht. Ouders moeten dan zelf een nieuwe school gaan zoeken. De leerplichtambtenaar van de gemeente kan ouder(s) hierbij helpen.

ANTIPESTCOÖRDINATOR

Van scholen wordt verwacht dat ze een teamlid (of meerdere teamleden) belasten met de taak om het beleid ten aanzien van pesten te coördineren, die tevens als aanspreekpunt in het kader van pesten fungeert. Wij kiezen ervoor om deze taak mee te nemen in het bredere perspectief van de pedagogische opdracht van de school, en de domeinen van sociale competentie en burgerschapsvorming.

José van Rhee is onze antipestcoördinator (tevens vertrouwenspersoon) en José van Zandvoort is onze aandachtsfunctionaris Meldcode. Tevens hebben we een stuurgroep Vreedzame school geformeerd.

De taken van een 'antipestcoördinator' zijn:

* Op verzoek fungeren als vraagbaak en luisterend oor voor collega’s, ondersteunen van beginnende collega’s (ook gericht op de Oplossingsgerichte PestAanpak).
* Uitvoering geven aan de Oplossingsgerichte PestAanpak indien wenselijk/noodzakelijk.
* Laagdrempelig contactpersoon zijn voor leerlingen die te maken hebben met pestgedrag.
* Deelnemen aan de vergaderingen van de leerlingenraad.
* Bewust bezig zijn met goed (vakdidactisch) onderwijs, experimenteren en onderzoeken. Deelnemen aan conferenties en studiedagen en informatie doorspelen.
* Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van De Vreedzame School.
* Het gezamenlijk zorg dragen voor de zichtbaarheid van De Vreedzame School in lokalen, gangen en andere plekken in en om het gebouw.

STUURGROEP VREEDZAME SCHOOL

Op De Wissel hebben we een stuurgroep Vreedzame School geformeerd met leerkrachten, vakleerkracht beweging (tevens antipestcoördinator/vertrouwenspersoon), intern begeleider en directeur.

De taken van de stuurgroep Vreedzame School zien er als volgt uit:

* Ontwikkelen, actualiseren en levend houden van beleid en aanpak m.b.t. burgerschap/De Vreedzame School binnen het curriculum en het sociaalpedagogische klimaat van de school.
* Het bijhouden van literatuur over vakdidactisch onderwijs en zich op de hoogte houden van onderzoek en ontwikkelingen mede in het kader van de wet BiO.
* Adviseren bij de keuze, aanpak en implementatie van nieuwe methodes en/of materialen of software op het terrein van burgerschap/De Vreedzame School.
* Op verzoek fungeren als vraagbaak en luisterend oor voor collega’s, ondersteunen van beginnende collega’s op het betreffende vakgebied, bieden van klassenconsultatie en nabespreking.
* Bijdragen aan de versterking van de inhoudelijke kennis en didactiek in het team op het vakgebied.
* Directie adviseren naar aanleiding van de analyse van kengetallen (bijv. de Veiligheidsthermometer) bij het bieden van een passend onderwijsaanbod op het vakgebied.
* Bewust bezig zijn met goed (vakdidactisch) onderwijs, experimenteren en onderzoeken. Deelnemen aan conferenties en studiedagen en informatie doorspelen.
* Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van De Vreedzame School.
* Zorg dragen voor afname kwaliteitszorginstrument Vreedzaam (waaronder Vragenlijst Groepsklimaat, Veiligheidsthermometer, Borgingsinstrument).
* De Vreedzame School agenderen in de teamvergaderingen.
* Scholen en coachen van nieuwe leerkrachten.
* Organiseren ouderbijeenkomsten rondom De Vreedzame School.
* Het zorg dragen voor de zichtbaarheid van De Vreedzame School in lokalen, gangen en andere plekken in en om het gebouw.

COÖRDINATOR VREEDZAME SCHOOL

Op De Wissel is Judith Kuppen coördinator Vreedzame School.

De taken van de coördinator Vreedzame School zien er als volgt uit:

* Ontwikkelen, actualiseren en levend houden van beleid en aanpak m.b.t. burgerschap/De Vreedzame School binnen het curriculum en het sociaalpedagogische klimaat van de school.
* Directie adviseren naar aanleiding van de analyse van kengetallen (bijv. de Veiligheidsthermometer) bij het bieden van een passend onderwijsaanbod op het vakgebied.
* Bewust bezig zijn met goed (vakdidactisch) onderwijs, experimenteren en onderzoeken. Deelnemen aan conferenties en studiedagen en informatie doorspelen.
* Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van De Vreedzame School.
* Zorg dragen voor uitzetten kwaliteitszorginstrument Vreedzaam (waaronder Vragenlijst Groepsklimaat, Veiligheidsthermometer, Borgingsinstrument).
* Verzorgen van de nieuwsbrieven voor ouders over De Vreedzame School door deze door te spelen naar administratie tbv. WisselNieuws
* De Vreedzame School agenderen in de teamvergaderingen.
* Het mede (laten) verzorgen van de jaarlijkse mediatorentraining.
* Fungeren als contactpersoon voor de leerlingmediatoren; regelmatig evaluatie met mediatoren.

OUDERS BETREKKEN BIJ HET VEILIGHEIDSBELEID

Wij willen als school graag samen met de ouders optrekken op dit terrein. In het geval van incidenten zoeken we snel contact om samen te bespreken hoe we hiermee om zullen gaan. Maar ook in meer algemene zin willen we ouders bij het veiligheidsbeleid betrekken. Dat doen we door ze te informeren over wat de school doet aan het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag als pesten. En over bij wie ze terecht kunnen als er iets is. We nemen ouders heel serieus daarin. Om er voor te zorgen dat de veiligheid in en om de school iets wordt waarvoor ouders en school zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen, gaan we met ouders het gesprek aan.

## Investeren in de relatie met ouders

Samen met de ouders geven we vorm aan de ontwikkeling van het kind. Daarom investeren wij in een goede relatie met de ouders. Dit betekent dat wij ons open stellen voor informatie die we van de ouders krijgen. Concreet houdt dit in dat de ouders en leerlingen worden uitgenodigd voor de algemene ouder/kind-avond (MeetUp!) in september.  
In oktober zijn de kennismakingsgesprekken. Ouders krijgen dan uitgebreid de mogelijkheid om in een één-op-één situatie, de leerkracht te vertellen wie hun kind is, wat zijn of haar sterke en minder sterke kanten zijn en wat hun kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.  
In januari en juni zijn er voor de groepen 3 t/m 8 rapportgesprekken en voor de kleuters voortgangsgesprekken.  
Wij vinden het van belang dat ouders het hele jaar door de mogelijkheid krijgen zich te laten informeren door de school. Dit doen we met weekberichten vanuit de groepen, onze driewekelijkse WisselNieuws en Facebook. Daarnaast geven wij ouders natuurlijk ruimte om vragen te stellen, ideeën aan te reiken via mail, telefoon of de school binnen te lopen.

## Samenwerking

Een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking tussen ouders en school is respect. We willen ouders begrijpen. Echter als school kunnen wij niet alles. Daarom geven wij in gesprekken duidelijk aan waar onze grenzen liggen, namelijk wat wel en niet binnen het bereik en de verantwoordelijkheid van de school ligt. Wanneer het kind voelt dat ouders en school op één lijn zitten, schept dit duidelijkheid. Zo weet het kind wat van hem/haar wordt verwacht.

## Communicatie met ouders

Onze gesprekken met ouders worden gekenmerkt door openheid. In goed overleg werken we aan een positief perspectief en een realistisch beeld. School benadert leerlingen en hun ouders met respect. Wij verwachten dat ouders ook school respectvol benaderen. Respect betekent voor ons dat we rustig met elkaar spreken, onze emoties de baas blijven, dat we niet schelden en dat we willen luisteren naar elkaar.

## Helpen op school

Op sbo De Wissel stellen wij hulp van ouders zeer op prijs. Die ouderhulp wordt gecoördineerd door de activiteitencommissie. Deze commissie vergadert een paar keer per jaar en bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Ouders kunnen in het begin van het jaar aangeven bij welke activiteiten zij willen helpen.

Niet alleen bij feesten en vieringen is hulp nodig. Ook in de bibliotheek van de school en voor hand- en spandiensten buiten de groepen wordt de hulp van ouders zeer gewaardeerd. Of het nu begeleiding bij excursies is, als luizenmoeder of bij het helpen bij schoonmaakwerkzaamheden, hulp van ouders is van harte welkom!

MONITOR

We gaan structureel na of de doelen van De Vreedzame School wel gehaald worden, met behulp van de Vragenlijst Groepsklimaat, die we jaarlijks afnemen. Daarnaast nemen we ook jaarlijks de Veiligheidsthermometer af, een instrument dat inzicht geeft in de beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen, in de feitelijke aantasting van de sociale veiligheid en het welbevinden van de leerlingen.

De Veiligheidsthermometer bestaat uit twee versies: een voor de leerlingen van de groepen 2, 3 en 4, en een voor de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8.

Analyse van de resultaten vindt plaats op drie niveaus:

* Op individueel niveau zal de groepsleerkracht de resultaten van zijn of haar leerlingen bekijken (de individueel ingevulde vragenlijst) en nagaan of er op individueel niveau direct actie nodig is. Bij opvallende zaken ligt het voor de hand om eerst een individueel gesprekje te voeren met de leerlingen die het betreft. Met name als leerlingen voor een score bij bepaalde vragen 'altijd' of 'onveilig' hebben gekozen (de meest negatieve score) is er reden voor zorg en nader onderzoek. Soms worden de antwoorden van leerlingen beïnvloed door recente, negatieve gebeurtenissen en moet er niet zo zwaar getild worden aan de uitslag. Maar soms is er sprake van langdurige problematiek en is er een aanpak nodig.
* Ook op groepsniveau worden de resultaten geanalyseerd en besproken. Eerst vindt een analyse plaats van de mogelijke oorzaken van een negatieve uitslag. Herkent de groepsleerkracht de score? Komt de score overeen met de eigen indruk? Welke leerlingen zijn opvallend? Passend bij het gedachtegoed van Vreedzaam is een bespreking met de groep zelf. De groepsleerkracht vat de resultaten samen en bespreekt deze met de groep.
* Op schoolniveau worden (in de stuurgroep Vreedzaam, waarin ook de directie zitting heeft) de resultaten van alle groepen besproken. Hierbij gaat de aandacht uit naar een vergelijking van de verschillende groepen met elkaar én naar een vergelijking met voorgaande jaren. Is er sprake van een negatieve of een positieve ontwikkeling? Zo ja, hoe komt dat? Hierbij worden tevens de acties geëvalueerd die vorig jaar zijn ondernomen om de veiligheid te vergroten.

Om de sociale veiligheid in kaart te brengen, komt dit onderwerp ook terug in de leerlingenraad. We bespreken met de leerlingen wat zij vinden van de veiligheid van onze school en wat er moet gebeuren om de school nog veiliger te maken.

## SCOL

Daarnaast wordt gelijk met de middentoetsen (januari-februari) met behulp van het programma SCOL de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart gebracht. De uitkomsten brengen we in kaart in het werkdocument 'Onderwijskwaliteit' en we stemmen het pedagogisch handelen hierop af door middel van de omschreven verbeteractiviteiten.