Schoolveiligheidsbeleid 2019-2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Wijzigingen |
| 1.0 | 10-01-2020 | Initieel document |

Inhoud

[Aanleiding **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**](#_Toc361733996)

[Inleiding 3](#_Toc361733997)

[Visie 4](#_Toc361733998)

[Inzicht in (sociale) veiligheid 4](#_Toc361733999)

[De veiligheidscoördinator 4](#_Toc361734000)

[Veiligheidsbeleving; sociale veiligheid 4](#_Toc361734001)

[Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 4](#_Toc361734002)

[Incidentenregistratie 5](#_Toc361734003)

[Preventie 5](#_Toc361734004)

[(anti) Pest beleid 5](#_Toc361734005)

[Agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en geweld 9](#_Toc361734006)

[Gebruik van ICT door leerlingen 9](#_Toc361734007)

[Gebruik van ICT door leerkrachten 10](#_Toc361734008)

[Omgangsvormen; schoolregels 10](#_Toc361734009)

[Ontruimingsplan 10](#_Toc361734010)

[Toezicht 11](#_Toc361734011)

[Buitenschoolse activiteiten 12](#_Toc361734012)

[Nazorg 12](#_Toc361734013)

[Wie is wie binnen de school 12](#_Toc361734014)

[Crisisteam 12](#_Toc361734015)

[Externe samenwerkingspartners 13](#_Toc361734016)

[Evaluatie en borging 13](#_Toc361734017)

[Verzekering 13](#_Toc361734018)

# Inleiding

Scholen zijn sinds 1 januari 2006 op grond van de [cao-po](http://www.ksu-utrecht.nl/downloadmappen/intranet_ksu-huis_personeel_nieuw/cao_po_2013.pdf) verplicht een schoolveiligheidsplan op te stellen. Hierin beschrijft een school hoe zij de fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgt en stelt deze samen met de MR vast.

Sinds 1990 zijn scholen op grond van de Arbowet verplicht arbobeleid te voeren. In de praktijk betekent dat veelal het opstellen van een arbobeleidsplan geënt op het ‘plan van aanpak’ dat voortvloeit uit de RI&E.
Het doel van beide verplichtingen liggen op hetzelfde domein: (verhogen en verbeteren van) fysieke en sociale veiligheid, gezondheid en milieu.

Binnen de KSU is ervoor gekozen om een [integraal veiligheidsbeleid](http://www.ksu-utrecht.nl/downloadmappen/intranet_ksu-huis_onderwijs_nieuw/veiligheidsbeleid.docx), een [ARBO beleidsplan](http://www.ksu-utrecht.nl/downloadmappen/intranet_ksu-huis_organisatie_nieuw/arbobeleidsplan.doc) en een [handboek huisvesting](http://www.ksu-utrecht.nl/downloadmappen/intranet_ksu-huis_accomodatie_en_facilitaire_zaken_nieuw/handboek_huisvesting.doc) vast te stellen waar zaken als fysieke en sociale veiligheid, gezondheid en milieu aan de orde komen.

Dit schoolveiligheidsbeleid is hier een vertaling van, wij willen hiermee laten zien hoe wij hier op onze school mee omgaan en wat wij doen om de algemene fysieke en sociale veiligheid, gezondheid en het milieu op onze school te waarborgen, te verhogen en/of te verbeteren.

Het hebben van veiligheidsbeleid is een belangrijke basis maar moet ook in de praktijk gebracht worden. Veiligheid staat bij ons zo vaak als nodig maar in ieder geval twee keer per jaar op de agenda van de teamvergaderingen en de studiedagen. Ook wordt dit onderwerp en de uitkomsten van de verschillende onderzoeken en verbeterplannen besproken met de clusterdirecteur.

# Visie

Onze schoolcultuur is gericht op een open communicatie. Dat betekent dat het klimaat zo veilig en vertrouwd is dat iedereen zich durft te uiten. Het betekent ook dat we de beleefdheid en de discipline hebben om anderen te laten uitspreken en goed naar hen te luisteren. En dat betekent weer dat we het vermogen aanleren om met geduld en respect voor andere meningen of uitingsvormen met elkaar om te gaan.

We maken hiervoor gebruik van “de Vreedzame school”. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

# Inzicht in (sociale) veiligheid

Wij vinden het van groot belang dat iedereen onze school als veilig ervaart, door dit op verschillende manieren te onderzoeken krijgen wij een goed inzicht in (het gevoel van) veiligheid bij ons op school.

Veiligheid op school is iets dat ons allemaal aangaat daarom betrekken wij leerlingen en ouders ook actief bij:

* het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren
* het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid.
* het verantwoordelijk gebruik en beheer van de materialen en ruimten.
* We nemen de vragenlijsten van integraal af bij alle betrokkenen.

## Interne vertrouwenspersonen.

Op de Mattheusschool zijn twee interne vertrouwenspersonen aanwezig. Zij gaan elk jaar bij alle groepen langs om te vertellen wie ze zijn en wat ze voor de kinderen kunnen betekenen. Kinderen kunnen altijd bij hen terecht als hun zaken dwars zitten die ze niet met anderen kunnen of durven te bespreken. Ouders krijgen een maal per jaar informatie tijdens de ouderavond en leerkrachten minimaal een keer per jaar tijdens een teamvergadering.

Op de Mattheusschool zijn dat Lydia Leerdam en Polina Verstappen

## De veiligheidscoördinator

De schoolleider is integraal verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid binnen de school en wordt zodoende als veiligheidscoördinator in de school gezien. De schoolleider heeft over dit onderwerp minimaal één á twee keer per jaar overleg met het hoofd BHV, het hoofd EHBO, de preventiemedewerker, de arbo-coördinator en overige bij de school betrokkenen die zich bezig houden met het veiligheidsbeleid.

## Veiligheidsbeleving; sociale veiligheid

Veiligheid en veiligheidsbeleving maken deel uit van de kwaliteitszorg binnen onze school.

Minimaal één keer per twee jaar toetsen wij de veiligheidsbeleving bij onze leerlingen, ouders en teamleden, via de vragenlijsten uit ons kwaliteitszorgsysteem “Vensters”.

Aan de hand van de daaruit voortgekomen verbeteracties kan de schoolleider ervoor kiezen om tussentijds een school specifieke vragenlijst uit te zetten, bijvoorbeeld om te toetsen of de doorgevoerde veranderingen het beoogde resultaat hebben gehad. Het instrument van Vensters willen we het komende schooljaar gaan vervangen door de vragenlijsten van WMK.

De resultaten van deze onderzoeken worden als onderwerp ingebracht in de teamvergadering en worden besproken met de clusterdirecteur, in gezamenlijk overleg worden verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.

## Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

In ieder geval één keer per vier jaar nemen wij een RI&E af voor wat betreft veiligheid, gezondheid en welzijn. Dit is standaard opgenomen in onze (jaar)planning. Wij maken hiervoor gebruik van het zelfevaluatie instrument Arbomeester. De eerstvolgende RI&E staat gepland voor februari 2020.De uitkomsten van de RI&E, de incidentenregistratie en de daaruit voortgekomen verbeteracties worden opgenomen in het schoolplan.

## Incidentenregistratie

De schoolleider registreert alle incidenten en bespreekt periodiek de analyse van deze gegevens met de medezeggenschapsraad (MR) en de clusterdirecteur. In het [integrale veiligheidsbeleid](http://www.ksu-utrecht.nl/downloadmappen/intranet_ksu-huis_onderwijs_nieuw/veiligheidsbeleid.docx) van de KSU is meer informatie hierover terug te vinden.

# Preventie

Binnen onze school hebben wij verschillende maatregelen genomen om incidenten te voorkomen. Dit alles vanuit onze visie op veiligheid.

## (anti) Pest beleid

Binnen de Mattheusschool wordt gewerkt met de Vreedzame school aanpak. Hierbij leren kinderen dat het belangrijk is om voor elkaar op te komen, je grenzen aan te geven en elkaar opstekers te geven. Deze aanpak heeft een preventieve werking tegen pesten.

*Het verschil tussen pesten en plagen:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Plagen** | **Pesten** |
| Gelijkwaardigheid | Machtsverschil |
| Wisselend ‘slachtofferschap’ | Hetzelfde slachtoffer (niet weerbaar) |
| Humoristisch (geen blijvende schade) | Kwetsend (psychische en/of fysieke schade) |
| Af en toe | systematisch |

Definitie van pesten op school:

**“Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen.”**

Met deze definitie is het verschil tussen pesten en plagen duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten echter gebeurt systematisch: een aantal keren per week, een keer per week of regelmatig.

Pesten komt helaas ook bij ons op school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school dan ook serieus willen aanpakken.

Indien er toch sprake is van pesten, gaan we daar als school actief mee om:

We gaan uit van de aanbevelingen uit de hieronder beschreven vijfsporen-aanpak.

Deze is ontwikkeld door de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs.

Daarnaast is het protocol geïnspireerd op het gedachtegoed van Bob van der Meer, ‘expert’ op het gebied van pesten.

Wil je pesten effectief bestrijden, dan zul je de volgende vijf groepen moeten meenemen.

***Vijfsporen-aanpak***

*1. De leraar – signaleren en aanpakken*

Groepsniveau

Leraren hebben een sleutelrol in de aanpak van het pesten. Zij zijn de eerst verantwoordelijken voor de aanpak van het pesten. Het is belangrijk dat zij pesten vroegtijdig signaleren en effectief bestrijden. De leraren worden zo nodig ondersteund door de Intern Begeleider en schoolleiding.

*2. Hulp aan de pester*

Algemeen

Er wordt uiteraard met de pester gesproken. Dit kan een probleemoplossend gesprek zijn (op zoek naar de oorzaak), om vervolgens de gevoeligheid voor wat hij met het slachtoffer uithaalt te vergroten, gekoppeld aan afspraken met evaluatiemomenten.

Het advies is om de pester even de gelegenheid te bieden om zijn leven te beteren alvorens zijn ouders bij zijn wangedrag te betrekken. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de ernst van het pestgedrag.

Begeleiding van de pester

* Praten: zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen);
* Laten zien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste;
* Excuses aan laten bieden;
* In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft;
* Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel. Straffen als het kind wel pest, belonen (schouderklopje) als het kind zich aan de regels houdt;
* Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-nadenken-houding’ of een andere manier van gedrag aanleren;
* Contact tussen ouders en school: elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind: wat is de oorzaak van het pesten?

\* Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:

 - Een problematische thuissituatie;

 - Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen);

 - Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt;

 - Voortdurend met elkaar de competitie aangaan;

 - Een voortdurende strijd om de macht in de klas of in de buurt.

* Zoeken van een sport of club, waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel leuk kan zijn.
* Inschakelen hulp: sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts, GGD.

*3. Hulp aan het gepeste kind*

Uiteraard moet ook hulp aan het slachtoffer worden geboden. Kinderen die voortdurend worden gepest, kunnen op verschillende manieren reageren. De meeste kinderen worden passief en zitten er duidelijk mee. Een enkel gepest kind gaat zelf uitdagen.

Beide vormen van gedrag zijn ’aangeleerd’. Dit gedrag kan ook weer afgeleerd worden.

In dit geval zijn bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, op zelfverdediging en een training rots en water zijn goede interventies.

Begeleiding van de gepeste leerling

* Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest;
* Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten;
* Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren;
* Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen;
* Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest;
* Nagaan welke oplossing het kind zelf wil;
* Sterke kanten van de leerling benadrukken;
* Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt;
* Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s).

Het is onverstandig het gepeste kind over te beschermen, bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.

*4. Hulp aan de zwijgende middengroep*

Om de zwijgende middengroep tot bondgenoot in de strijd tegen pesten te maken, zijn de volgende acties mogelijk:

* Pesten aan de orde stellen in de klas, bijvoorbeeld door aandacht voor dit pestprotocol en het onderwerp regelmatig terug te laten komen. Telkens in andere bewoordingen en ook gebruik makend van verschillende werkvormen.
* Als de leraar met de klas spreekt over pesten, is het raadzaam geen pestsituatie in de klas als uitgangspunt te nemen, maar het onderwerp daar bovenuit te tillen. Gebeurt dit niet, dan kan de klas het probleem ontkennen, bagatelliseren, het slachtoffer de schuld geven of zeggen dat het maar een grapje is. Of de pesters gaan het slachtoffer voor zijn klikken bestraffen.
* Via rollenspel het buitengesloten zijn aan den lijve ondervinden.

*5. Hulp aan de ouders*

In de brochure “Pesten op school, hoe ga je er mee om?” staan de volgende adviezen:

Ouders van gepeste kinderen:

1. Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
2. Als pesten niet op school gebeurt maar op straat, probeert u contact op te nemen met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
3. Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken.
4. Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of weer terug komen.
5. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
6. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.

Ouders van pesters:

1. Neem het probleem van uw kind serieus.
2. Raak niet in paniek; elk kind loopt kans een pester te worden.
3. Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
4. Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
5. Besteed extra aandacht aan uw kind.
6. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
7. Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
8. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.

Alle andere ouders:

1. Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
2. Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.
3. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
4. Geef zelf het goede voorbeeld.
5. Leer uw kind voor anderen op te komen.
6. Leer uw kind voor zichzelf op te komen.

*Curatief pestbeleid*

*Stappenplan anti-pestprotocol*

*Vooraf: Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden en te worden geverifieerd.*

Op het moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag, worden de volgende stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag zo snel mogelijk te stoppen.

*Stap 1*

Bij incidenteel plaag- / pestgedrag proberen leerlingen er eerst zelf uit te komen. Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt, legt het kind het aan de leerkracht voor. De leerkracht maakt vervolgens een afspraak met de leerlingen.

*Stap 2*

De leerkracht heeft een gezamenlijk gesprek met de pester en de gepeste. Het probleem wordt duidelijk en helder geformuleerd. In overleg met beide partijen worden concrete afspraken gemaakt om pestgedrag tegen te gaan/te stoppen. Als er meerdere kinderen uit de groep betrokken zijn bij het pestgedrag, zal de leerkracht klassikaal aandacht schenken aan het probleem. Er zal benadrukt worden dat alle kinderen zich veilig moeten voelen op school. Het melden van pesten is geen klikken. Angst om zaken te melden zal moeten worden weggenomen.

*Stap 3*

Bij herhaald pestgedrag heeft de leerkracht een afzonderlijk gesprek met de leerling die pest (de pester) en de leerling die gepest wordt (de gepeste). Aan de hand van zo concreet mogelijke voorvallen uit het recente verleden wordt een analyse gemaakt en de ernst van de situatie ingeschat. Nu gemaakte afspraken worden na één week geëvalueerd. Zo nodig wordt er contact met ouders opgenomen. Ook het invoeren van een dagschrift dat ter ondertekening mee naar huis gaat is een optie.

*Stap 4*

In geval dat ouders melding hebben gemaakt van pestgedrag, vindt terugkoppeling naar de ouders plaats. Er worden mededelingen gedaan m.b.t. de afspraken.

Deze stap zal ook worden genomen als de leerkracht de situatie als ‘ernstig’ inschat, zonder dat ouders melding hebben gemaakt (zie stap 3). Het inzetten van een heen- en weerschrift is een optie.

*Stap 5*

Gesprek met pester en gepeste (leerkracht kan zelf inschatten wat het beste is: gezamenlijk of afzonderlijk). Is het gelukt om de afspraken na te komen?

Zo ja: dan de afspraken handhaven en/of bijstellen.

Zo nee: analyse opstellen, waardoor het mis is gegaan.

Eventueel volgt overleg met IB-er en/of directie.

Dit wordt met de ouders (pester en gepeste) gecommuniceerd.

*Stap 6*

Na twee weken is er opnieuw een gesprek tussen leerkracht en leerlingen. Zijn de effecten positief, dan langzamerhand afbouwen. Als dit geeft effect heeft, dan wordt de IBer en of de schoolleider gevraagd om mee te denken en/ of stappen te ondernemen.

Heeft dit nog niet het gewenste effect, dan wordt eventueel ook externe deskundigheid ingeschakeld.

*Opmerkingen:*

* Alle concrete acties en afspraken worden door de leerkracht vastgelegd in het administratiesysteem.

Bij een eventueel groepsprobleem kan er besloten worden om een stap 7 in te zetten:

*Stap 7*

Gesprek met alle ouders uit de groep over het pestprobleem in de groep. Dit met name als er sprake is van een grote zwijgende groep onder de klasgenoten die niet op het pestgedrag reageert of durft te reageren.

Dit gesprek wordt geleid door een directielid of intern begeleider. De leerkracht(en) van de groep zijn op deze avond aanwezig.

Doel: informatieverstrekking en wat kunnen ouders doen om het gedrag te beïnvloeden?

Er zal ook gestimuleerd worden dat ouders onderling contact zoeken.

*Stap 8*

In overleg met het bestuur van KSU kan overwogen worden of de pester geschorst behoort te worden.

Mocht dit in zeer extreme gevallen niet tot het gewenste effect leiden dan zal er met het Bevoegd Gezag worden overlegd of er een verwijderingsprocedure voor de pester(s) in gang moet worden gezet (dit laatste is alleen realistisch wanneer er een uitvoerige dossiervorming heeft plaatsgevonden).

## Agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en geweld

*Door de methode Vreedzame school goed toe te passen kunnen we ervoor zorgen dat deze uitingen tot een minimum worden beperkt.. Als er toch sprake is van agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of geweld, dan wordt altijd contact opgenomen met ouders van de dader en van het slachtoffer. Bij ernstig of herhaaldelijk ongepast gedrag, kunnen kinderen geschorst worden.*

In geval van misdrijven jegens kinderen en/of personeel wordt er te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.

Alle schoolmedewerkers zijn verplicht om het schoolbestuur onmiddellijk te informeren over een mogelijk zedendelict. Het gaat dan om een strafbaar feit waarbij een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het schoolbestuur moet deze feiten voorleggen aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig biedt de vertrouwensinspecteur begeleiding als het schoolbestuur een formele klacht indient of aangifte doet.

## Meldcode kindermishandeling

## Als school houden we ons bij signalen van kindermishandeling aan de stappen van de meldcode.

## Stap 1: In kaart brengen van signalen.

## Stap 2: Overleggen met de IBer en of schoolleider. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.

## Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).

## Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.

## Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

## Gebruik van ICT door leerlingen

De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sinds de school informatiekanalen als televisie, video/dvd en meer recent, internetfaciliteiten ter beschikking heeft, kunnen er beelden en programma's de school binnenkomen en uitgaan, die ongeschikt zijn voor leerlingen. Denk aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, wordt het risico op het binnenhalen van onfatsoenlijk, disrespectvol en ongewenst materiaal steeds groter. Leerlingen moeten leren daar mee om te gaan en daarvoor is het protocol “[internetgebruik leerlingen](http://ksu-utrecht.nl/downloadmappen/intranet_ksu-huis_onderwijs_nieuw/internetgebruik_leerlingen.doc)” opgesteld.

## Gebruik van ICT door leerkrachten

Leerkrachten maken ook gebruik van social media, omdat de scheidingslijn tussen zakelijk en privé gebruik soms erg dun is, hebben wij een aantal regels opgesteld voor wat betreft het gebruik van social media als werknemer van de KSU en het contact met leerlingen via internet.

Hiervoor is het [protocol internet en email](http://ksu-utrecht.nl/downloadmappen/intranet_ksu-huis_personeel_nieuw/internet_en_email.doc) opgesteld.

## Omgangsvormen; schoolregels

We gebruiken op de Mattheusschool de methode vreedzaam

De aanpak is in blokken opgebouwd die in wekelijkse lessen terugkeren in de klas. Hier wordt het nieuwe gedrag aangeleerd om het op andere plekken verder te ontwikkelen:

• Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat

• Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering

• Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie

• Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens

• Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid

• Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit

## Ontruimingsplan

Ontruimingsplan Mattheusschool 2015-2016

Bedrijfhulpverleners (BHV’ers): Hayat, Natascha, Carola, Lydia en Iris
Maandag Hayat, Natascha, Carola en Lydia

Dinsdag: Natascha, Hayat, Iris en Carola
Woensdag: Hayat, en Iris

Donderdag: Hayat, Iris, Lydia en Carola

Vrijdag: Hayat, Iris en Lydia

*Het ontruimingssignaal gaat af (de slow-whoop):*

Het gebouw verlaten:
De kinderen vormen een rij van tweetallen en gaan bij de ingang van het lokaal staan. Ramen worden gesloten.
De leerkracht neemt de kinderen rustig mee naar buiten naar de verzamelplek. De deur van het lokaal is door de leerkracht gesloten.
Let op: een dichte deur is een ontruimd lokaal. Jassen en tassen blijven achter op school.

Alle groep 1/2 verlaten het gebouw door de nooddeur bij groep 1/2
Groep 7 en 8 verlaten het gebouw via de trap bij hun lokaal, door de nooddeur bij groep 1/2
Groep 3, 4, 5 en 6 verlaten het gebouw via de hoofdtrap door de hoofdingang.
Overig personeel en andere aanwezigen verlaten het gebouw door de hoofdingang.

Verzamelplek:
De verzamelplek is op het grasveld bij de parkeerplaatsen van de Ibisdreef naast de school.
Er is altijd 1 BHV’er aanwezig op de verzamelplek (Hayat).
Op de verzamelplek staan de kinderen van 1 groep bij elkaar. De leerkracht meldt bij de BHV’er dat of de groep aanwezig en compleet is of dat er kinderen achter zijn gebleven in het gebouw.
Let op: eerst de kinderen plaatsen op de verzamelplek daarna melden bij de BHV’er.

De andere BHV’er (Natascha of Carola) controleert het gebouw op achtergebleven mensen. Daarna gaat zij naar de verzamelplek en meldt zich bij Hayat.
Hayat geeft het sein wanneer de ontruiming is afgelopen. Ook geeft zij aan welke groep terug gaat naar het schoolgebouw.

BHV prikbord in de klas:
Op het prikbord hangt de ontruimingsplattegrond. Daarbij hangt er een plattegrond van de verzamelplek. Iedere leerkracht zorgt ervoor dat er een recente leerlingenlijst aanwezig is en kopieën van de calamiteitenformulieren. Deze hangen in een mapje aan het prikbord.

Overig personeel (Irma, Janneke, Maarten, Laurien en stagiaire en overige aanwezigen) lopen zelf rustig naar de verzamelplek en melden zich bij Hayat en blijven bij haar staan.

Belangrijke punten:
- BHV’ers: Hayat, Natascha en Carola en Lydia en Iris
- ramen en deuren sluiten, een gesloten deur is een ontruimd lokaal
- jassen en tassen blijven achter op school
- gebouw verlaten door juiste deur
- kinderen plaatsen op verzamelplek daarna melden bij BHV’er
- in iedere klas hangt een BHV prikbord met de juiste benodigdheden

De ontruiming wordt twee keer per jaar geoefend. 1x vooraf aangekondigd en 1x onaangekondigd. De evaluaties hiervan worden besproken in het team en toegevoegd in de veiligheidsmap. Eventuele verbeteringen en aanpassingen worden opgenomen in het schoolplan.

## Toezicht

Tijdens aanwezigheid van kinderen wordt er altijd door één of meerdere bij de school betrokken volwassene(n) toezicht gehouden.

Op de Mattheusschool zijn de volgende afspraken gemaakt over toezicht:
- Er lopen altijd twee leerkrachten op het plein tijdens de grote pauze.

* In de kleine pauze loopt de eigen leerkracht op het plein
* De eigen leerkracht begeleidt het lopen naar de zwemles.
* Hierbij is altijd ondersteuning van twee ouders.

## Buitenschoolse activiteiten

Als school zijn wij verplicht de veiligheid van onze leerlingen op school zo goed mogelijk te waarborgen. Dit geldt uiteraard ook wanneer wij buitenschoolse activiteiten ondernemen die onder verantwoordelijkheid van de school vallen.

De Mattheusschool neemt de volgende maatregelen om dit te waarborgen. Denk hierbij aan:

* Aanpassen van groepsgrootte aan leeftijd en niveau.
* Begeleiding door personeelsleden aangevuld met hulpouders.
* Één particuliere auto per bestemming voor noodsituaties tijdens kamp en schoolreis of activiteiten buiten Utrecht.
* Mobiele telefoons voor begeleiders en een telefoonlijst
* Noodnummer beschikbaar voor leerlingen en ouders.
* Naamkaartjes met noodnummer opgespeld bij elke leerling.
* School T-shirt
* Calamiteitenplan
* Aparte douches, was- kleed- en slaapruimten voor jongens en meisjes.

# Nazorg

Mocht onze school, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch te maken krijgen met een incident dan is het goed om te weten wie welke rol heeft en wat er van hem of haar verwacht wordt.

## Wie is wie binnen de school

* BHV’ers: Hayat, Natascha, Lydia Iris en Carola.
* EHBO-ers: Hayat, Natascha, Lydia, Iris en Carola
* Preventiemedewerker: Maarten
* ARBO-coördinator: Maarten
* Interne vertrouwenspersonen Lydia Leerdam en Polina Verstappen.

Allen zijn bereikbaar via het nummer 030-2611177.

## Crisisteam

Wanneer er sprake is van een incident of calamiteit moet er een hoop geregeld worden.

Het crisisteam heeft hier een belangrijke rol in en is onder meer verantwoordelijk voor:

* Informatie van/aan betrokkenen;
* Organisatorische aanpassingen;
* Opvang van leerlingen en collega’s;
* Contacten met ouders;
* Regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart;
* Administratieve afwikkeling;
* Nazorg van betrokkenen;

Het crisisteam komt zo spoedig mogelijk bijeen als de school te maken krijgt met een (ernstig) incident. Het crisisteam bestaat uit:

* 1 van de aanwezige BHV’ers
* Schoolleider
* Intern begeleider
* Vertrouwenspersonen.

## Externe samenwerkingspartners

Om de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen en op een juiste manier zorg te kunnen dragen voor nazorg werken wij nauw samen met de volgende instanties/contactpersonen (denk hierbij aan):

* Wijk en CO
* Wijkagent jeugd: Sjaak de Bruin
* Buurtteam
* Jeugdarts

# Evaluatie en borging

Dit schoolveiligheidsbeleid is een onderdeel van het schoolplan. Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen en/of verbeteracties vastgesteld om te komen tot een veilig pedagogisch klimaat. In het schoolplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt gaan worden (Plan van Aanpak), wie daarbij betrokken wordt en verantwoordelijk voor is.

De doelen worden mede bepaald op basis van de risico-inventarisatie (RI&E), de incidentenregistratie, de veiligheidsbeleving en klachten van leerlingen, ouders en personeel.

Het schoolplan beslaat een periode van vier jaar, terwijl het schoolveiligheidsbeleid jaarlijks wordt geëvalueerd. Daarom wordt er jaarlijks een nieuwe versie van het schoolveiligheidsbeleid toegevoegd aan of wordt hiernaar verwezen (geef dan in het schoolplan aan waar het te vinden is (map op de schijf, ordner)) in het lopende school(jaar)plan. Op deze manier wordt er een continuïteit gecreëerd voor wat betreft de doelen en (lopende) verbeteracties.

De evaluatie zelf, de gestelde doelen en de verbeteracties die voortkomen uit de evaluatie worden, zo vaak als nodig maar in ieder geval twee keer per jaar, als onderwerp ingebracht in de teamvergadering en besproken met de clusterdirecteur.

Bij het ontwikkelen van een nieuw schoolplan wordt er een evaluatie van de vorige periodes voor wat betreft het schoolveiligheidsbeleid opgenomen met daarbij, indien van toepassing, een opsomming van verbeteracties die vanuit het vorige schoolplan doorlopen en meegenomen worden in het nieuwe schoolplan.

## Verzekering

De KSU heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten voor alle medewerkers en kinderen van de scholen evenals vrijwilligers.