Auteur

Datum

**Schoolplan ISK**

2022-2026

**Inhoudsopgave**

[1. Inleiding 3](#_Toc99633760)

[2. Algemene gegevens 4](#_Toc99633761)

[2.1 Naam school, adres en schooltype 4](#_Toc99633762)

[2.2 Bestuur 4](#_Toc99633763)

[2.3 Schoolleiding en organisatie 4](#_Toc99633764)

[2.4 Schoolgrootte (leerlingenaantal en aantal medewerkers) 4](#_Toc99633765)

[2.5 Sponsorbeleid 4](#_Toc99633766)

[3. Waar gaan we voor en waar staan we voor. 5](#_Toc99633767)

[3.1 Missie en doelen van OVO Fryslân Noord 5](#_Toc99633768)

[3.2 Onderwijsconceptvan de school 6](#_Toc99633769)

[3.3 Waar gaat de school voor? 6](#_Toc99633770)

[4. Onderwijs en zorg 8](#_Toc99633771)

[4.1 Onderwijsaanbod 8](#_Toc99633772)

[4.2 Zicht op de ontwikkeling van leerlingen en de begeleiding 8](#_Toc99633773)

[4.3 Didactisch handelen 8](#_Toc99633774)

[4.4 Extra ondersteuning 8](#_Toc99633775)

[4.5 Burgerschapsonderwijs 8](#_Toc99633776)

[4.6 Veiligheid 8](#_Toc99633777)

[4.7 Pedagogisch klimaat 9](#_Toc99633778)

[5. Personeel en organisatie 10](#_Toc99633779)

[6. Evaluatie en kwaliteitsverbetering 12](#_Toc99633780)

[6.1 Stelsel van kwaliteitszorg 12](#_Toc99633781)

[6.2 Kwaliteitscultuur 12](#_Toc99633782)

# 1. Inleiding

In januari 2022 heeft het College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord een nieuwe strategische koers vastgesteld met als titel “Grensverleggend onderwijs voor iedere leerling”. In dit koersplan is beschreven waar OVO Fryslân-Noord voor staat en welke ambities en doelen de scholen gezamenlijk willen realiseren. Daarbij wordt aan versterken en vernieuwen gewerkt vanuit 3 strategische lijnen:

1. De ontwikkeling van het onderwijs
2. Aandacht voor specifieke regionale ontwikkelingen
3. De ontwikkeling van de organisatie

In dit schoolplan vertaalt de ISK deze ambities en doelen naar de eigen situatie en bouwt op deze wijze mee aan het grotere geheel. Waar nodig verwijst dit schoolplan naar andere documenten waarin aanvullend beleid, analyses of plannen worden beschreven.

Op basis van dit schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld waarin de speerpunten van dat jaar beschreven worden door aan te geven wat het doel is, wat het resultaat zal zijn, welke werkwijze/aanpak er gekozen wordt, hoe voortgangsrapportages plaatsvinden, hoe het resultaat wordt beoordeeld en geëvalueerd. Als dat van toepassing is, wordt eveneens beschreven hoe de verdere implementatie in de organisatie plaats zal vinden.

# 2. Algemene gegevens

## 2.1 Naam school, adres en schooltype

 Naam school: ISK (Internationale Schakelklas)

 Schooltype VMBO leerjaar 1

 Hoofdgebouw: Hempenserweg 33, 8935 BD Leeuwarden

 Nevenlocatie: Melkemastate 29, 8925 AX Leeuwarden

## 2.2 Bestuur

 Bestuur: OVO Fryslân Noord

 Administratie: Elzenstraat 5, 8924 JN Leeuwarden

## 2.3 Schoolleiding en organisatie

De school kent een team van docenten aangevuld met onderwijsassistenten, een tweetal zorgfunctionarissen, een administratie kracht en conciërge.

Er zijn twee zelfverantwoordelijke teams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de leerplannen, de begeleiding van de leerlingen en het regelen van de overige zaken.

Ieder team staat onder leiding van een teamvertegenwoordiger. Dit is een docent met managementervaring. De directeur is eindverantwoordelijke samen met de twee teamvertegenwoordigers vormen zij het managementteam.

Directeur: Henk Hulshof

Teamvertegenwoordiger Hempenserweg: Marsha Olyerhoek

Teamvertegenwoordiger Melkemastate: Nanda Zijlstra

De huidige directeur vertrekt aan het eind van het schooljaar 2022-2023. De management structuur voor de ISK wordt dit schooljaar opnieuw ingevuld waarbij nadrukkelijk een rol is weggelegd voor het College van Bestuur, de nieuwe directeur en de twee teamvertegenwoordigers.

## 2.4 Schoolgrootte (leerlingenaantal en aantal medewerkers)

Het schooljaar 2022-2023 telt de ISK op 1 oktober ongeveer 240 leerlingen, waaronder 190 reguliere ISK leerlingen en 50 Oekraïners. Het aantal reguliere leerlingen is hoger dan in de afgelopen jaren en heeft te maken met de vluchtelingencrisis in Nederland. De leerlingen uit Oekraïne zijn in Nederland door de oorlog in hun thuisland. Het is onduidelijk hoelang deze leerlingen blijven.

De ISK begint het schooljaar 2022-2023 met 50 personeelsleden. Dit is het hoogste aantal in de afgelopen 15 jaar. De verdeling van deze personeelsleden is als volgt:

 Vast tijdelijk

Docenten 6,3 fte 11,8 fte

Onderwijsassistenten 2,7 5,9

Zorgfunctionarissen 0,8

Conciërges 1,0

Administratieve krachten 1,0

Verwachtingen komende 4 jaren

De verwachting is dat bij ongewijzigd beleid het aantal reguliere leerlingen tussen de 175 en 225 leerlingen zal schommelen.

Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt blijft het aantal Oekraïense leerlingen of stabiel op 60, of stijgt door de verslechterde situatie in Oekraïne.

## 2.5 Sponsorbeleid

 De ISK heeft geen sponsoren en voert hier ook geen actief beleid op uit.

# 3. Waar gaan we voor en waar staan we voor.

## 3.1 Missie en doelen van OVO Fryslân Noord

Binnen onze scholen staat openbaar onderwijs centraal. Iedereen is welkom en we hebben aandacht voor de diversiteit in de maatschappij aan levensbeschouwingen, aan geaardheden en aan politieke opvattingen. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen zichzelf zijn en leren van elkaars verschillen.

**Missie**

Onze missie vatten we als volgt samen:

*Grensverleggend onderwijs voor iedere leerling.*

Ons onderwijs laat leerlingen hun grenzen verkennen en verleggen, het beste uit zichzelf halen en op een succesvolle wijze een volgende stap zetten in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Dit doen we door leerlingen goed te helpen met het ontdekken en ontwikkelen van zichzelf én van hun talent. We stimuleren ze en dagen ze uit op een manier die bij ze past en we verbeteren en vernieuwen ons onderwijs waar nodig zodat het hieraan bijdraagt.

We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen door de inzet op talentontwikkeling, maatwerk en keuzemogelijkheden in ons onderwijs en begeleiding van de individuele leerling.

**Doelen**

We stellen onszelf concrete doelen, die voor iedere school toepasbaar zijn en voor de organisatie als geheel. Onze doelen geven op een bruikbare manier richting aan onze missie en daarmee houden we deze altijd in het oog.

Leerlingen die gezien en gekend worden

Leerlingen hebben de kans hun grenzen te verleggen en hun talenten te ontwikkelen.

Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen

Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid voor hun werk. Iedereen blijft in beweging en blijft bijdragen aan onze gezamenlijke missie.

Continue kwaliteitsverbetering van ons onderwijs

We staan ervoor om doorlopend de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

Samenwerking versterken

We werken samen zodat de kwaliteit van onderwijs verbetert, dit doen we zowel binnen als buiten onze organisatie.

Bij onze doelen streven we ernaar het ieder jaar beter te doen dan het jaar ervoor. We houden daarbij rekening met de situatie per regio en per school en werken daarom vanuit 3 strategische lijnen:

1. De ontwikkeling van het onderwijs
2. Aandacht voor specifieke regionale ontwikkelingen
3. De ontwikkeling van de organisatie

## 3.2 Onderwijsconceptvan de school

Op de ISK is iedere leerling welkom die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om geplaatst te kunnen worden op een reguliere school voor VO van onze organisatie. Na een uitgebreide intake plaatsen we de leerling in de verlengde intakegroep en proberen de kwaliteiten van de leerling zo snel als mogelijk in beeld te hebben, waarna we de leerling plaatsen in één van de 3 leerroutes die de ISK kent. Ieder route kent een eigen leerlijn die de leerling volgt. In de leerlijn krijgt de leerling een onderwijsprogramma aangeboden dat past bij zijn capaciteiten, waarbij er ruimte is voor differentiatie in niveau en tempo, waarop de lesstof wordt aangeboden. Hoewel het aanleren van de Nederlandse taal centraal staat is er uitgebreid aandacht voor creatieve en sportieve ontwikkeling. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de integratie van de leerling in de Nederlandse samenleving.

## 3.3 Waar gaat de school voor?

Missie

Het onderwijs op ISK houdt rekening met de mentale basisbehoeften van de mens, richt zich op de brede ontwikkeling van de jongeren (hoofd, hart en handen) en draagt bij aan de inburgering van jongeren in onze samenleving.

Om dit te kunnen bereiken zorgt ISK ervoor dat jongeren het gevoel hebben welkom te zijn, gewaardeerd en gerespecteerd te worden. Jongeren werken met elkaar samen en leren van elkaar. Jongeren moeten het gevoel hebben dat verblijven op ISK “er wat toe doet”. Daarom organiseert ISK een actieve betrokkenheid van leerlingen bij hun leefgemeenschap. Tevens probeert ISK zijn leerlingen een positief kritische houding bij te brengen. Dit alles is van doorslaggevend belang voor ontplooiing van de jongeren, voor hun maatschappelijke kansen en voor hun gezondheid en welbevinden.

Om de jongere voor te bereiden op zijn plaats in de samenleving stelt ISK zich tot doel om, door middel van dialoog en participatie, het democratisch burgerschap bij jongeren aan te leren. Hierbij staan begrippen als verantwoordelijkheid, tolerantie, respect, rechtvaardigheid en inlevingsvermogen centraal.

Op ISK is er zorg en ondersteuning voor de jongere. Er worden eisen gesteld en grenzen aangegeven, waarbij ten allen tijde uitgelegd wordt waarom die eisen en grenzen gesteld worden. Docenten laten voorbeeldgedrag zien en hanteren een open democratische leiderschapsstijl.

Doelen

Als school stellen we onszelf concrete doelen die passen binnen de doelstellingen van OVO Fryslân-Noord en die hieronder beschreven worden vanuit de 3 strategische lijnen.

1. **Ontwikkeling van ons onderwijs**
* Voldoen (of deels ruim/goed voldoen) aan de kwaliteitsstandaarden van het waarderingskader voortgezet onderwijs.
* Versterken:
	+ Het begeleiden van de leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talent op een manier die bij hen past.
	+ De leerling begeleiden bij het doorlopen van de voor hem beste leerroute, waarbij de leerlingen, naarmate hij de leerlijn doorlopen heeft een toenemende rol krijgt bij het eigenaarschap van zijn leerproces
	+ De digitale vaardigheid op het niveau brengen dat nodig is voor het succesvol doorstromen naar de vervolgschool, maar ook om de digitale systemen in de Nederlandse samenleving kan gebruiken of raadplegen
	+ De leerling te laten ontdekken wat het in onze maatschappij betekent samen te leven met andere culturen en rekening te houden met elkaar
	+ Samenwerking met de scholen voor vo van OVO Fryslân Noord om de doorstroom van onze leerlingen naar één van die scholen succesvol te laten zijn
* Vernieuwen:
	+ Het ontwikkelen van een leerlijn voor het onderdeel Burgerschap
1. **Aandacht voor specifieke regionale onderwerpen**

We stellen het volgende doel:

* Het overleg tussen de ISK’s in de provincie wordt verstevigd. Hierdoor kunnen we de onderwerpen inbrengen, bespreken en oplossingen met elkaar delen. Indien mogelijk kiezen we als ISK’s één lijn.
1. **Ontwikkeling van onze organisatie**

We stellen de volgende doelen:

* We bevorderen het samenwerken van onze school met de andere scholen van onze organisatie. Hierdoor kunnen we beter gebruik maken van de expertise van elkaar en van elkaar leren
* We bevorderen een cultuur op onze school waarbij aandacht voor kwaliteit centraal staat. We introduceren deze aandacht voor de kwaliteit binnen alle geledingen van de school (management, docententeams, oop-teams en klassen)
* We bevorderen ook bij onze medewerkers een cultuur van talentontwikkeling en persoonlijke groei. Daarbij doen we een beroep op eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de medewerker.
* We bevorderen onze aantrekkelijkheid als werkgever door aandacht voor de talentontwikkeling, persoonlijke groei en randvoorwaarden van de kandidaat medewerker.
* De ICT infrastructuur van onze school blijft in de pas lopen met de ontwikkelingen die binnen onze organisatie in gang gezet worden.

# 4. Onderwijs en zorg

*Onderwijsproces*

## 4.1 Onderwijsaanbod

Het onderwijs is ingericht conform het landelijk beleid. Er zijn 6 leerroutes.

Iedere leerroute is afgestemd op enerzijds leeftijd (tot 16 en ouder dan 16) en anderzijds de capaciteiten van de leerling. Hoerdoor sluiten een leerroute goed aan op het vervolgonderwijs.

De leerroutes zijn als volgt:

• Tot 16 jaar

o Route 1 doorstroom naar praktijkonderwijs

o Route 2 doorstroom naar vmbo basis en kader

o Route 3 doorstroom naar vmbo (tl en gl) havo en vwo

Het onderwijs in deze routes is afgestemd op doorstroom naar scholen voor vo en omvat vakken als Nederlands, rekenen, handvaardigheid, tekenen, sport, Engels, maatschappijleer en beroepenoriëntatie

• Ouder dan 16 jaar

o Route 1 doorstroom naar inburgering en arbeidsmarkt

o Route 2 doorstroom naar mbo: entree-opleiding

o Route 3 doorstroom naar mbo, hbo en wo (via staatsexamens

Het onderwijs in deze routes is afgestemd op doorstroom naar het mbo en omvat vakken als Nederlands, rekenen, sport, omgangskunde. Daarnaast is er veel aandacht aan beroepenoriëntatie.

Voor iedere route is een leerlijn ontwikkelt die een leerling in eigen tempo en afgestemd op zijn capaciteiten kan doorlopen. Een leerling kan als daar aanleiding voor is overstappen naar een andere route. Zo proberen we maatwerk te leveren voor iedere leerling

## 4.2 Zicht op de ontwikkeling van leerlingen en de begeleiding

Een integraal systeem van kwaliteitszorg en leerlingebegeleiding is gereed: De relevante gegevens worden in dit systeem opgenomen:

• Gegevens uit de intake

• Startniveau van de leerling

• Gewenst en verwacht uitstroomniveau

• Verwachte verblijfsduur

Daarnaast wordt steeds voor periode van drie maanden een voortgangsrapportage gemaakt. In dit format wordt per leerling, aangegeven wat de ontwikkeling van de leerling is geweest in de afgelopen periode op de onderdelen schrijven, lezen, luisteren, rekenen en andere vakken. Deze voortgangsrapportage wordt aan het eind van de drie maanden met leerling en ouders/verzorgers/voogd besproken.

Verlengde intake en plaatsing

Na aanmelding krijgt de leerling een intake. Vervolgens wordt - indien mogelijk – een taalleerbaarheidstoets afgenomen en een eerste niveau van taalbeheersing vastgesteld. De leerling wordt vervolgens geplaatst in de verlengde intake groep. Gedurende maximaal 6 weken wordt de leerling gevolgd. De leerling wordt door getoetst tot duidelijk is welke niveau de leerling heeft. Op basis van dit niveau wordt de leerling in een niveaugroep geplaatst.

Regelmatig – minimaal twee keer per jaar - wordt een leerling getoetst om de vordering te meten. Na de toetsing wordt voor de leerling het niveau opnieuw vastgesteld en kan de leerling in een nieuwe groep geplaatst worden.

In de alfabetiseringsfase wordt de leerling getoetst met de door het CITO vastgestelde toetsen. Na de alfabetiseringsfase wordt de leerling getoetst met de gecertificeerde TOA-toetsen.

Intern zorgoverleg

De zorgfunctionaris zorgt voor het tot stand komen van specifieke en verantwoorde begeleiding van leerlingen en begeleidt en ondersteunt zelfstandig individuele leerlingen Indien nodig is er overleg met de teamvertegenwoordiger en mentor over de acties die m.b.t. de leerling genomen moeten worden. Er vindt structureel overleg plaats tussen de zorgfunctionaris en de mentor over de leerlingen uit de mentorgroep. In dat overleg worden afspraken gemaakt die vervolgens in het leerlingvolgsysteem worden opgenomen.

Digitale LVS ( leerlingvolgsysteem)

Het docententeam maakt gebruik van SOM, als het digitale LVS. In het systeem worden absenties opgenomen, gespreksverslagen van mentorgesprekken, behaalde resultaten, handelingsplan en voortgangsrapportage

Zorg Advies team

De ZAT bijenkomsten worden volgens het protocol van het samenwerkingsverband uitgevoerd. De zorgfunctionaris bewaakt de processen en de uitvoering. Op deze manier is het een zinvol platform en levert het een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. Voortvloeiend uit het Zat is het spreekuur van de leerplichtambtenaar op school. Leerlingen die veelvuldig afwezig zijn worden hierdoor sneller naar de leerplichtambtenaar gestuurd hetgeen voor een aantal leerlingen een positief effect heeft op hun aanwezigheid. Daarnaast voert de zorgfunctionaris zeswekelijks overleg met de NIDOS. Het overleg draagt er toe bij dat er over en weer begrip voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden ontstaat, waardoor er betere afspraken gemaakt kunnen worden over de begeleiding van deze leerlingen.

## 4.3 Didactisch handelen

De lesopbouw.

Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de methode die door het CPS is ontwikkeld: De 5 rollen van de docent.

Globaal ziet een les er als volgt uit:

• De les heeft een duidelijk begin en wordt ook herkenbaar afgesloten met een terugblik op de les.

• Het lesprogramma, met de bijbehorende doelen en tijdschema staat op het bord en wordt aan de groep uitgelegd. Aan het eind van de les wordt het gebruikt voor reflectie.

• Er worden verschillende werkvormen gebruikt en de docent zorgt ervoor dat hij de klas observeert gedurende in totaal 15 minuten.

• Bij zelfstandig werken zorgt de docent voor een volledige instructie – die op bord geschreven wordt, bestaande uit

o wat ga je doen?

o hoe ga je het doen

o hoelang krijg je ervoor?

o welke hulp mag je gebruiken?

o wat ga je doen als je klaar bent?

o wat gaan we met de opbrengst doen?

• De les heeft in ieder geval een klassikaal moment omdat het groepsproces ook belangrijk is.

Routeboek:

Voor leerlingen is het niet duidelijk welke onderdelen er allemaal gedaan moeten worden alvorens door te kunnen stromen naar een vervolgopleiding. Het gaat daar bij om taalbeheersing (lezen, schrijven, spreken en luisteren) en vaardigheden.

Voor nieuwe docenten is dit eveneens van toepassing.

Om dit overzichtelijk weer te geven is er het routeboek. Bij het boek horen voor de leerlingen aftekenlijsten waar de leerling zelf kan dan zien hoever hij is en aan welke onderdelen hij verder kan werken. De docenten tekenen op de lijst de behaalde onderdelen af en houden zo de vordering van de leerlingen bij.

Het routeboek is tevens de doorlopende leerlijn van de ISK.

Er is gekozen voor het plaatsen van leerlingen in niveaugroepen met een bevorderingssystematiek naar een hogere groep. Dit vereist een warme overdracht van de leerling naar de nieuwe docenten. De aftekenlijsten gekoppeld aan het routeboek zijn dan handige hulpmiddellen, omdat de ontvangende docent kan zien waar de leerling is en zo gemakkelijk aan kan sluiten.

## 4.4 Extra ondersteuning

Leerlingen kunnen via workshops werken aan die onderdelen waar zijn in geïnteresseerd zijn, maar ook aan de onderdelen waar zij moeite mee hebben.

## 4.5 Burgerschapsonderwijs

Op de uitstroomlocatie Melkemastate worden een serie activiteiten (in de vorm van workshops) georganiseerd die de leerlingen kennis laten maken met de verschillende achtergronden en culturen van klasgenoten. Tevens wordt er ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse cultuur en andere culturen.

Voor de inhoud van deze lessen wordt materiaal uit diverse methodes gebruikt.

*Schoolklimaat*

## 4.6 Veiligheid

Voor alle scholen van OVO Fryslân Noord is er een schoolveiligheidsplan. Hierin staat het beleid beschreven gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Daarnaast brengt (naam school) jaarlijks de schoolveiligheid in kaart d.m.v. een leerlingentevredenheid onderzoek. De resultaten hiervan worden gepubliceerd op [www.scholenopdekaart.nl](http://www.scholenopdekaart.nl/)

De school beschikt over een pestcoördinator. Deze zorgt er, samen met alle leerlingen en teamleden, voor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de Pestcoördinator) doorgenomen. De gedragsregels zijn te vinden op de website van onze school.

## 4.7 Pedagogisch klimaat

Onze ISK wil een veilige school zijn, waar leerlingen en medewerkers met plezier naar toe gaan en waar een stimulerend leerklimaat bestaat. Onze leerlingen en medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor de verschillen die er tussen mensen bestaan. We hebben vertrouwen in elkaar en zorgen gezamenlijk voor een veilige leeromgeving.

De docenten bieden de leerlingen structuur, zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen, gaan op een positieve manier en met belangstelling met de leerlingen om, zorgen voor veiligheid en hanteren de afgesproken regels en afspraken.

De leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de samenleving, maken hun eigen keuzes en zijn zelf verantwoordelijk voor hun keuzes, ontdekken en ontwikkelen hun eigen talenten en komen op voor zichzelf, maar schaden daarbij de autonomie van anderen niet.

# 5. Personeel en organisatie

Als organisatie stimuleert OVO Fryslân-Noord persoonlijk leiderschap, vitaliteit en continue ontwikkeling. De gesprekkencyclus wordt ingezet voor het borgen van dit proces en stimuleert een op ontwikkeling gerichte cultuur. Tijdens de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker staan drie thema’s centraal: welzijn, functioneren en ontwikkeling.

De basis voor het gesprek is de functiebeschrijving, het competentieprofiel, de afgesproken inzet en taken, eventueel eerder gemaakte ontwikkelafspraken en de door de medewerker aangeleverde input. Input voor een gesprek is bijvoorbeeld feedback van collega's en/of leerlingen, een projectplan, rendementsgegevens, een lesobservatie, etc.

In het gesprek wordt door medewerker en leidinggevende vanuit een positief kritische houding teruggekeken op de afgelopen periode (wat ging er goed, waar zitten verbeter- of ontwikkelpunten), trekken zij gezamenlijk conclusies over het functioneren en de gerealiseerde ontwikkeling in de achterliggende periode en maken zij afspraken over de komende periode (POP).

OVO Fryslân-Noord laat niet alleen de leerling maar ook de medewerkers hun talent volgen. Ondersteuning van het personeel vindt plaats door scholing te faciliteren. OVO Fryslân Noord biedt o.a. een aparte regeling voor personeel dat een bevoegdheid in een van de schaarstevakken wil gaan behalen. Een andere optie is dat medewerkers taken krijgen die aansluiten bij zijn/haar ambitie. Dit kan een ontwikkeling op onderwijskundig vlak, in leidinggeven of ten aanzien van beleidsmatige ondersteuning zijn.

Er wordt een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de schoolleiding nagestreefd.

Bevoegdheidseisen.

Voor het lesgeven op een ISK is veelal een 2e graads onderwijsbevoegdheid vereist. Voor een aantal vakken volstaat ook een afgeronde pabo-opleiding. Echter de organisatie vraagt van medewerkers in vaste dienst een brede inzetbaarheid. Daarvoor is dan minimaal een 2e graads bevoegdheid vereist. Daarom is het beleid, ook op de ISK om medewerkers te stimuleren een 2e graads akte te halen.

Docenten die het vak nt2 geven worden gestimuleerd om het officiële nt2 certificaat te behalen. De opleidingskosten en reiskosten worden door de school vergoed.

Docenten die de vereiste 2e graads bevoegdheid hebben, houden hun bekwaamheid op peil door het volgen van maatwerktrainingen. Dit wordt besproken in de voortgangsgesprekken en de afspraken worden hierin vastgelegd.

# 6. Evaluatie en kwaliteitsverbetering

## 6.1 Stelsel van kwaliteitszorg

Er wordt binnen OVO Fryslân Noord gewerkt met een kwaliteitsagenda. Aan de hand van deze agenda passen we continu de PDCA cyclus toe om onze kwaliteit te verbeteren. Van alle aspecten van kwaliteit is continu de stand van zaken te vinden in een daarvoor ontwikkeld dashboard. Borging vindt plaats in dit schoolontwikkelingsplan, maar ook in: teamplannen, sectieverbeterplannen, ontwikkelplannen, persoonlijke ontwikkelplannen etc. Hiermee kan er zowel op individueel, team, sectie als schoolniveau verantwoording worden afgelegd. Dit doen we niet alleen intern, maar ook bijvoorbeeld aan de deelraad en via onze nieuwsbrieven, website en schoolgids.

Wanneer het gaat om kwaliteit, kan niet uitsluitend aan leerprestaties worden gedacht. Het gaat om het totale pedagogische en didactische klimaat van de school. Daarom nemen we ieder jaar tevredenheidsonderzoeken af onder de leerlingen. De medewerkers tenminste 1x per 3 jaren.

## 6.2 Kwaliteitscultuur

Door de dialoog aan te gaan over de kwaliteit van ons onderwijs stimuleren we de verbetering hiervan. Deze gesprekken vinden in allerlei vormen plaatsen. Bovenschools in bijvoorbeeld projectgroepen of door coördinatoren over een specifiek onderwerp. Op school gebeurt dit in de teams, vaksecties of verzameling van vaksecties. In al deze verbanden wordt er cyclisch of projectmatig aan de kwaliteit van het onderwijs gewerkt.

De kwaliteit van een medewerker is de basis voor ons onderwijs. Hier geldt dat wij ons moeten blijven ontwikkelen. Aan de hand van de bekwaamheidsdossiers en gesprekkencyclus komen we tot acties gericht op het onderhouden en ontwikkelen van de bekwaamheid en behalen van de juiste bevoegdheden. Mede hierdoor zorgen we ervoor dat ons onderwijs zodanig is ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.