# Schoolondersteuningsplan

*1 Visie op leerlingenzorg*

Het optimaal presteren van onze leerlingen en hun welbevinden staan voorop. Een veilig schoolklimaat en goede leerlingenzorg zijn daartoe van groot belang. We willen dat leerlingen samenwerken en met respect omgaan met andere leerlingen en met alle medewerkers. Dit klimaat realiseren we door aandacht, zorg en respect te hebben voor iedere leerling. Kenmerkend voor ons schoolklimaat is dat iedereen mag zijn zoals hij/zij is en iedereen dat ook zo ervaart, zolang men anderen ook in hun waarde laat. De leerlingbegeleiding is er mede op gericht leerlingen in de groep sociaal weerbaarder te maken.

*Toelating van leerlingen*

Het JvO is in principe toegankelijk voor alle leerlingen die aan de toelatingseisen voldoen. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling de expertise van de school overstijgt, kan een leerling niet toegelaten worden. De begeleidingsmogelijkheden van het JvO zijn beperkt met betrekking tot leerlingen met internaliserende of externaliserende problematiek of met een ernstige fysieke beperking. Bij aanmelding van een leerling met een ondersteuningsbehoefte op dit gebied, neemt de rector een besluit over de toelating na advies ingewonnen te hebben van de zorgcoördinator en een psycholoog/orthopedagoog.

*Begeleiding op het vakgebied*

Wanneer leerlingen in een vak met leerproblemen te maken hebben, dan is het de primaire verantwoordelijkheid van de docent om dit te signaleren en het door middel van differentiatie in de les op te lossen. Wanneer een groepje leerlingen incidenteel bij een vak een specifiek probleem heeft, is het mogelijk dat de docent voor hen buiten de reguliere lessen om een oplossing biedt, bijvoorbeeld in de vorm van een stoomcursus.

*Mentoraat*

Het klassenmentoraat is in de afgelopen jaren uitgebouwd en betreft de leerjaren een tot en met drie. In deze jaren is er sprake van een jaarprogramma, worden er afspraken gemaakt over de manier van werken en is er een mentorenoverleg. In het vierde en vijfde leerjaar is er sprake van een kleine groep van ongeveer dertien leerlingen die door een mentor worden begeleid. In het zesde leerjaar is er sprake van een persoonlijk mentoraat. Dat betekent dat leerlingen zelf kiezen welke medewerker zij als mentor willen.

Belangrijk aandachtspunt van het mentoraat is groepsvorming en veiligheid binnen de klas. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociale vaardigheden, kunnen de Peppertraining volgen. Door middel van de Pepper trainen leerlingen hun sociale vaardigheden en ontwikkelen zij hun sociale weerbaarheid. Pepper is gemaakt door docenten van het JvO, specifiek voor gymnasiumleerlingen in de onderbouw.

*Het team leerlingbegeleiders*

De zorgcoördinator stuurt de leerlingbegeleiders aan. Een leerling kan aangemeld worden voor een vorm van leerlingbegeleiding wanneer de hulpvraag de reguliere mentorbegeleiding overstijgt. Aanmelding loopt altijd via de betreffende conrector en de zorgcoördinator.

*2 Structurele en systematische signalering*

*Sociaalemotionele begeleiding*

Voor de sociaalemotionele begeleiding van leerlingen is een systematische aanpak ontwikkeld: alle leerlingen vullen in het eerste en tweede leerjaar een schoolvragenlijst in over hun welbevinden. Daarnaast hebben zij een mentorgesprek, waarin aandacht wordt besteed aan de sociaalemotionele ontwikkeling en mogelijke problemen daarin kunnen worden gesignaleerd.

Mentoren signaleren problemen en bespreken de leerling met de conrector en de docenten van de klas. Conrector en mentor beslissen of zij doorverwijzen naar een van de leerlingbegeleiders. In sommige gevallen leidt dit tot een advies aan ouders om hun hulpvraag neer te leggen bij een orthopedagoog of psycholoog.

*Cognitieve problemen*

Het signaleren van cognitieve problemen gebeurt ook volgens een vaste structuur. Mentoren signaleren problemen en bespreken de leerlingen met de conrector en de docenten van de klas. Conrector en mentor beslissen of zij een leerling doorverwijzen naar de leerlingbegeleider voor studievaardighedenbegeleiding, of andere ondersteuning (op maat).

## Begeleiding van leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte

Door: Nico Brundel

Voor: Leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben door een gediagnosticeerde gedragsstoornis (bijv. ASS, ADHD/ADD) of waarbij sprake is van handelingsverlegenheid.

Hoe: Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kunnen begeleiding krijgen vanuit de basisondersteuning. Er wordt met de leerling gewerkt aan specifieke aandachtspunten. Wanneer er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte wordt er, in overleg met ouders, een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld. Hierin staan doelen waaraan met de leerling gewerkt wordt. Begeleidingsgesprekken zijn hoofdzakelijk individueel.

Daarnaast begeleidt de leerlingbegeleider de mentoren en/of docenten in de manier waarop zij een leerling het best kunnen begeleiden.

Duur: Basisondersteuning omvat maximaal zes gesprekken. De duur van de extra ondersteuning is afhankelijk van de aard van de problematiek en is heel wisselend. Indien nodig kan een leerling meerdere jaren extra ondersteuning krijgen.

Aanmelden: Wanneer een mentor handelingsverlegen is met een leerling kan de leerling worden aangemeld voor ondersteuning. Het aanmeldingsformulier staat op de ELO.

## Coaching hoogbegaafde leerlingen

Door: Roxanne Nigaud de Waal

Taak: Coachen van hoogbegaafde leerlingen die relatief of absoluut onderpresteren of anderszins problemen ervaren gelieerd aan hun hoogbegaafdheid.

Voor: Hoogbegaafde leerlingen.

Hoe: In coachingsgesprekken wordt ingegaan op de problemen die de leerling ervaart vanuit een oplossingsgericht perspectief. De leerling wordt krachtgericht ondersteunt in het zoeken naar eigen oplossingen.

Duur: De duur van de coaching varieert van een tot meerdere gesprekken. De duur van een gesprek varieert van 25 tot 50 minuten. Dit hangt af van de hulpvraag.

Aanmelden: Om in aanmerking te komen voor deze coaching is een onderzoeksrapport nodig waaruit hoogbegaafdheid blijkt. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling zonder diagnose in samenspraak met de zorgcoördinator aangemeld worden. Wanneer de mentor signalen ontvangt van de leerling, zijn/haar ouders of docenten bespreekt hij/zij de mogelijkheid voor coaching met de leerling. Wanneer deze aangeeft coaching te willen volgen meldt de mentor de leerling aan bij de coach en de zorgcoördinator. Leerlingen die eerder deze coaching hebben gehad en een vervolg hier op willen, kunnen zelfstandig en zonder tussenkomst van de mentor contact opnemen met de coach.