**WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA**

**W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1**

**IM. ALEKSADRA KAMIŃSKIEGO**

**W TOMASZOWIE MAZ.**

**II etap edukacyjny**

PODSTAWA PRAWNA   
  
Rozporządzenie MEN **z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie** w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

((Dz. U. Nr 156, poz. 1046)

**ROZDZIAŁ 1**

**PRZEPISY OGÓLNE**  
  
1.Ocenianiu podlegają:   
- osiągnięcia edukacyjne ucznia;   
- zachowanie ucznia.   
  
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.  
  
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

**ROZDIAŁ 2**

**OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA**

**§1**  
  
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:   
  
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz   
o postępach w tym zakresie,   
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,   
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,   
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,   
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.   
  
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:   
  
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;   
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;   
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;   
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z **§ 6**;   
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 3 ust. 1 i § 11 ust. 5;   
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;   
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.   
  
3. Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:   
- umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,   
- systematyczność pracy ucznia,   
- samodzielne wytwory ucznia, prace pisemne, sprawdziany,   
- zaangażowanie i kreatywność ucznia,   
- umiejętność prezentowania wiedzy,   
- umiejętność pracy w grupie.   
  
**§ 2**   
  
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu o:   
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,   
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,   
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.   
  
2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest przedstawić uczniom na pierwszych zajęciach edukacyjnych.

3. Uczniowie klas czwartych nie otrzymują ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie nauki.   
  
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców /zapisy w dzienniczkach, informacje w każdy pierwszy wtorek miesiąca oraz podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy/. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, w formie ustnej lub pisemnej, jeśli wniosek miał formę pisemną. Uzasadnienie oceny powinno zawierać informację dotyczącą mocnych i słabych stron jego pracy oraz wskazywać kierunki dalszej pracy.  
  
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice /opiekunowie/ otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli każdego przedmiotu w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia do 31 sierpnia tj. do końca danego roku szkolnego.   
  
6. Ocenianie uczniów powinno być systematyczne, obejmować różne formy. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących:   
· 3 w przypadku 1 godziny zajęć w tygodniu,   
· 4 w przypadku 2 godzin zajęć w tygodniu,   
· 5 w przypadku 3 godzin zajęć w tygodniu,   
· 6 w przypadku 4 godzin zajęć w tygodniu,   
· 7 w przypadku 5 godzin zajęć w tygodniu.   
  
7. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian (pracę klasową)powinien:   
· poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym z tygodniowym wyprzedzeniem w przypadku klasówki z większej partii materiału, wpisując termin w dzienniku lekcyjnym,   
· oddać uczniom poprawione prace w okresie 2 tygodni od daty pisania**.( w przypadku języka polskiego w okresie 3 tygodni od daty pisania)**   
  
8. Kartkówki obejmujące zakres materiału z kilku ostatnich lekcji nie wymagają wcześniejszych zapowiedzi i są traktowane jako pisemne odpowiedzi uczniów.   
  
9. W jednym dniu może być tylko jedna klasówka, a w jednym tygodniu nie więcej niż trzy.   
  
10. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

**§ 3**   
  
1. Oceny śródroczne i roczne ustala się według skali:   
· celujący / cel – 6 /   
· bardzo dobry / bdb – 5 /   
· dobry / db – 4 /   
· dostateczny / dst – 3 /   
· dopuszczający / dop – 2 /   
· niedostateczny / ndst – 1 /

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 2 (dopuszczający) do 6 (celujący).Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 1 (niedostateczny).   
  
2. W ocenianiu bieżącym możliwe jest stawianie po stopniu znaku „ + ” lub „ - ”   
/eliminując stopniowo oceny ze znakiem „ - ”/.  
  
  
3. W ocenianiu bieżącym możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy przeliczaniu punktów na ocenę obowiązuje skala:   
· / 0% - 30% / ndst   
· / 31% - 50% / dop   
· / 51% - 74% / dst   
· / 75% - 90% / db   
· / 91% - 100% / bdb   
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykonał dodatkowo zadanie o podwyższonym stopniu trudności.  
  
4. Ustala się następujące kryteria ocen:   
Stopień **celujący** otrzymuje uczeń, który:   
· posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz   
· biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub   
· osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim   
/regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.   
  
Stopień **bardzo dobry** otrzymuje uczeń, który:   
· opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,   
· sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy   
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną   
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.   
  
Stopień **dobry** otrzymuje uczeń, który:   
· nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,   
ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach   
programowych,   
· poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania   
teoretyczne lub praktyczne.   
  
Stopień **dostateczny** otrzymuje uczeń, który:   
· opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie   
na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,   
· rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

Stopień **dopuszczający** otrzymuje uczeń, który:   
· ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z tego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,   
· rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.   
  
Stopień **niedostateczny** otrzymuje uczeń, który:   
· nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,   
· nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim /elementarnym/ stopniu trudności.   
  
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy   
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z   
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego należy brać dodatkowo również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  
  
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
  
8. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

9. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymuje oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych w formie opisowej.

**§ 4**

Zasady poprawiania ocen:

1. Na prośbę ucznia – nauczyciel umożliwia jednorazową poprawę oceny niedostatecznej

(ewentualnie dopuszczającej) z pracy klasowej/testu, ustalając termin nieprzekraczający 2

tygodni od daty pracy klasowej/testu.

2. Umożliwia się uczniowi poprawę ocen bieżących wg zasad określonych w

przedmiotowych systemach nauczania.

3. Umożliwia się uczniowi poprawę niedostatecznej oceny rocznej wg zasad określonych

w rozporządzeniu.

**ROZDZIAŁ 3**

**KLASYFIKACJA**

**§ 5**  
  
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.   
  
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym zgodnie z harmonogramem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów opracowanym na dany rok szkolny.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 3 ust. 9 i § 11 ust. 7.

5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią ocen bieżących.   
  
6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.   
  
7. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do:   
· poinformowania ucznia i jego rodziców /opiekunów/ o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych z miesięcznym wyprzedzeniem /forma pisemna/,   
· poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej z zajęć i zachowania z tygodniowym wyprzedzeniem,   
· ustalenia i wpisania do dziennika długopisem ostatecznej oceny klasyfikacyjnej dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne **uwzględniając opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i wynikające z nich dostosowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.**

9. Do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia, wlicza się ocenę ustaloną jako średnią ocen z odpowiednich rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

11. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

12. W przypadku otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny niedostatecznej, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych przygotować dla niego program naprawczy, którego zakres umożliwi uczniowi uzupełnienie braków i ułatwi mu kontynuację nauki w drugim semestrze.

**§ 6**  
  
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana”.

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 12 i § 6.

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 i § 7.

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 7.   
  
**§ 7**   
  
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.   
  
2. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie złamania procedury ustalania oceny.   
  
3. Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 2 dni, podejmuje stosowną decyzję , o której informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).   
  
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:   
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej   
i ustnej, oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;   
  
5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia

się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).”

6. W skład komisji wchodzą:   
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,   
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,   
3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.   
  
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:   
a) skład komisji,   
a) termin sprawdzianu,   
b) zadania (pytania) sprawdzając,   
c) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;   
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   
  
10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.   
  
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.   
  
12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.   
  
13. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:   
  
1) Uczeń może ubiegać się o sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych, jeżeli:   
  
· nie została zachowana procedura ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej,   
· nieobecność w szkole spowodowana była długotrwałą chorobą dziecka lub wypadkiem losowym w jego rodzinie,   
· upoważnia go do tego orzeczenie lekarskie o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowanych ukrytą chorobą lub deficytami.   
  
2) Szczegółowe warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

**ROZDZIAŁ 4**

**PROMOCJA**

**§ 8**   
  
1. Uczeń szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 9

2. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).   
  
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.   
  
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 9 ust. 9.

5. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa

razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

**ROZDZIAŁ 5**

**EGZAMINY POPRAWKOWE**

**§ 9**   
  
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.   
  
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.   
  
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.   
W skład komisji wchodzą:   
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;   
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;   
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   
komisji.   
  
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  
  
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:   
1) skład komisji;   
2) termin egzaminu poprawkowego;   
3) pytania egzaminacyjne;   
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.   
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   
  
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.   
  
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.   
  
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.   
  
11. Uczeń składa do dyrekcji szkoły na piśmie podanie o umożliwienie mu zdawania egzaminu poprawkowego.   
  
12. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o terminie egzaminu poprawkowego /data, godzina/ na piśmie.   
  
13. Nauczyciel egzaminujący opracowuje zestawy zadań na poszczególne oceny /odpowiednio do części pisemnej i ustnej/.

**§ 10**

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:   
  
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu z uwzględnieniem § 8 ust. 3, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 11 ust. 9 i 10.  
  
2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w § 16 - § 22,

3) jeżeli uczeń otrzyma średnią ocen 5,0 i więcej dodatkowo otrzymuje nagrodę książkową.  
  
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub w klasie szóstej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.   
  
2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

**ROZDZIAŁ 6**

**OCENIANIE ZACHOWANIA**

**§ 11**  
  
  
1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.   
  
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich   
rodziców (prawnych opiekunów) o

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej   
oceny klasyfikacyjnej zachowania

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
  
3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii uczniów i wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie oraz ocenianego ucznia.   
  
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:   
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,   
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,   
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,   
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,   
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,   
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,   
7) okazywanie szacunku innym osobom.   
  
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:   
1) wzorowe;   
2) bardzo dobre;   
3) dobre;   
4) poprawne;   
5) nieodpowiednie;   
6) naganne.   
  
6. Ocena dobra jest oceną wyjściową dla wszystkich uczniów z początkiem każdego semestru.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

8.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:   
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,   
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 8 ust. 6

9. O przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. O przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.   
roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

10. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.   
  
11. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:   
  
a) obserwacja ciągła na różnych płaszczyznach życia szkolnego dokonywana przez wszystkich pracowników szkoły i uczniów,   
b) adnotacje o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia w dzienniku lekcyjnym (lub w zeszycie klasowym prowadzonym przez wychowawcę) – uwagi dotyczące zachowań ucznia mogą zgłaszać do wychowawcy wszyscy pracownicy szkoły.   
  
12. Sposoby sprawdzania postępów w zachowaniu ucznia:   
  
a) Systematyczna analiza dokumentacji na lekcji wychowawczej ( jeden raz w miesiącu analiza frekwencji i zapisanych uwag w dzienniku lekcyjnym).   
b) Konsultacja w zespołach wychowawczych.   
c) Rozmowy wychowawcy z nauczycielami uczącymi w danej klasie.   
  
13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie złamania procedury ustalania oceny.   
  
15. Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 2 dni, podejmuje stosowną decyzję , o której informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).   
  
16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:   
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością   
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.   
  
17. W skład komisji wchodzą:   
d) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko   
kierownicze – jako przewodniczący komisji,   
b) wychowawca klasy,   
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,   
d) pedagog,   
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,   
f) przedstawiciel rady rodziców.   
  
18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.   
  
19. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:   
a) skład komisji,   
b) termin posiedzenia komisji,   
c) wynik głosowania,   
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.   
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

**§ 12**  
  
Kryteria oceniania zachowania:   
  
Ocenę **wzorową** otrzymuje uczeń, który:

* Wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły.
* Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych.
* Spontanicznie i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.
* Rozumie normy szkolne i je stosuje. Reaguje w przypadku ich łamania.
* Spontanicznie śpieszy z pomocą innym.
* Sumiennie wypełnia obowiązki szkolne.
* Pracuje nad własnym rozwojem.
* Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań.
* Dba o dobre imię szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnętrz.
* Reprezentuje klasę i szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
* Charakteryzuje się wzorową kulturą osobistą i nienagannymi manierami.
* Dba o majątek szkoły.
* Jest uprzejmy w stosunku do pedagogów, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek.
* Jego postawa jest godna naśladowania.

Ocenę **bardzo dobrą** otrzymuje uczeń, który:

* Bierze chętnie udział w pracach na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.
* Stosuje się do norm społecznych w szkole i na zewnątrz szkoły.
* Nie uchyla się od współpracy i pomocy innym.
* Wypełnia obowiązki szkolne.
* Rozumie potrzebę pracy nad sobą.
* Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą.
* Szanuje cudzą własność i majątek szkoły.
* Reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania.

Ocenę **dobrą** otrzymuje uczeń, który:

* Stosuje się do ustalonych zasad i norm społecznych.
* Przestrzega podstawowych zasad kultury osobistej.
* Wykonuje polecenia opiekunów (wychowawców, innych nauczycieli).
* Szanuje godność innych osób.
* Nie utrudnia prowadzenia zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.
* Szanuje majątek szkoły i własność prywatną.
* Bierze aktywny udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz szkoły i innych.
* Poproszony pomaga innym.
* Sumiennie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, systematycznie przygotowuje się do zajęć i pracuje na miarę swoich możliwości.
* Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
* Dba o zdrowie swoje i innych, o higienę, estetykę swojego wyglądu i estetykę otoczenia.

Ocenę **poprawną** otrzymuje uczeń, który:

* Bierze udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz szkoły i innych.
* Upominany stosuje się do ustalonych zasad i wykonuje polecenia.
* Stara się nie naruszać godności osobistej innych osób.
* Nie przestrzega norm kulturalnego zachowania.
* Czasami utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.
* Wykazuje chęć poprawy.
* Czasami nie szanuje majątku szkolnego i własności prywatnej.
* Nie wywiązuje się należytą starannością z obowiązków ucznia, pracuje niesystematycznie.
* Wykazuje bierną postawę na potrzeby innych i przejawy złego zachowania.
* W czasie zajęć nie zawsze jest zdyscyplinowany, przeszkadza kolegom i nauczycielowi.
* Nie dba o higienę osobistą i nie potrafi uszanować swojej własności.
* Często się złości, gniewa, ale stara się opanować.
* Upomniany stara się poprawić swoje zachowanie.

Ocenę **nieodpowiednią** otrzymuje uczeń, który:

* Nie wykazuje zainteresowania działaniami na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.
* Lekceważy polecenia, ustalone zasady i normy społeczne.
* Przyłącza się do grup i jednostek łamiących zasady współżycia społecznego.
* Nie przestrzega norm kulturalnego zachowania.
* Utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.
* Często niszczy majątek szkoły i własność prywatną.
* Opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, często się spóźnia na lekcje, ucieka z pojedynczych lekcji.
* Samowolnie opuszcza teren szkoły podczas przerw i lekcji.
* Przychodzi nieprzygotowany do zajęć.
* Nie potrafi opanować uczucia gniewu i złości, co często jest przyczyną klasowych konfliktów.
* Pali papierosy lub używa innych środków uzależniających.
* Używa wulgaryzmów.

Ocenę **naganną** otrzymuje uczeń, który:

* Często stwarza sytuacje prowadzące do łamania zasad współżycia społecznego.
* Uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.
* Często i świadomie (celowo) niszczy majątek szkoły.
* Narusza własność szkoły i własność prywatną.
* Narusza nietykalność cielesną.
* Narusza godność osobistą używając słów i gestów uwłaczających, obraźliwych.
* Prześladuje psychicznie innych.
* Stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego i innych.
* Mimo upomnień ostentacyjnie lekceważy polecenia i ustalone zasady.
* Nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia.
* Nie przestrzega norm kulturalnego zachowania.
* Zachowuje się nagannie także poza terenem szkoły.
* Nagminnie utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.
* Nie wykazuje chęci poprawy.
* Popada w konflikt z prawem.

**§ 13**  
  
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania.   
  
1. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną zachowania jeżeli   
spełnia następujące warunki:   
1) Nie otrzymał nagany dyrektora szkoły (zapis uwagi w dzienniku lekcyjnym).   
2) Nie otrzymał nagany wychowawcy klasy (odnotowanie uwagi w dzienniku lekcyjnym).   
3) Nie został karnie przeniesiony do równoległej klasy.   
4) Wszystkie nieobecności na lekcjach ma usprawiedliwione.   
5) Wszystkie spóźnienia na lekcje ma usprawiedliwione.   
6) Co najmniej 2/3 nauczycieli w swoich propozycjach ocen zachowania oceniło zachowanie ucznia na ocenę, o którą się ubiega.   
7)Jeżeli dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego, ale po interwencji wychowawcy, pedagoga, dyrektora lub rodziców nastąpiła poprawa zachowania wyrażająca się brakiem negatywnych uwag dotyczących jego osoby.   
  
2. Uczeń zgłasza wychowawcy zastrzeżenia do przewidywanej oceny zachowania do 2 dni od momentu poinformowania go o ocenie.

3. Wychowawca do 2 dni od momentu zgłoszenia przez ucznia zastrzeżeń sprawdza czy uczeń spełnia powyższe warunki.

4. Wychowawca ustala ocenę wyższą lub utrzymuje wcześniej proponowaną oraz informuje o tym ucznia nie później niż 2 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływy stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowania na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

**§ 14**   
  
1. Na początku każdego roku szkolnego rodzice informowani są o zasadach oceniania   
z zajęć edukacyjnych oraz o sposobie oceniania zachowania.   
  
2. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:   
  
a) kontakt bezpośredni:   
· spotkania z rodzicami /minimum 3 w ciągu roku szkolnego/   
· konsultacje w pierwsze wtorki każdego miesiąca,   
· rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie,   
· w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym trybem.   
  
b) kontakt pośredni:   
· rozmowa telefoniczna,   
· korespondencja listowna,   
· zapisy w zeszycie przedmiotowym,   
· zapisy w dzienniczku (notesie) uczniowskim.   
  
3. Po pierwszym semestrze danego roku szkolnego rodzice (opiekunowie) otrzymują pisemną informację o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.   
  
4. Wychowawca organizuje (na życzenie rodziców) spotkania z innymi uczącymi lub specjalistami (na przykład pedagogiem, policjantem, pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).   
  
**ROZDZIAŁ 7**

**PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA**

**§ 15**  
  
1. Przedmiotowy System Oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego lub zbliżonych przedmiotów.   
  
2. Przedmiotowy system oceniania obejmuje:   
· wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,   
· zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania),   
· wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć dydaktycznych.   
  
3. Nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętych w szkole.   
  
4. W Przedmiotowych Systemach Oceniania zawarte są wszystkie inne nie ujęte w niniejszym dokumencie zasady oceniania.   
  
5. Przedmiotowe Systemy Oceniania stanowią załącznik do WSO

**ROZDZIAŁ 8**

**EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI**

**Podstawa prawna**

**Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania**

**egzaminu ósmoklasisty**

**§ 16**

USTALENIA OGÓLNE

1. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

2.Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym(kwiecień) i dodatkowym (czerwiec).

4.Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

5.Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

6.Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być zwolniony uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

7.Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym.

**§ 17**

TERMINY

1.Do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w najbliższym roku szkolnym.

2.Do 10 września dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE: a. komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie   
b. komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty c. informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą m.in. wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu.

3.Do 30 września rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której: a. wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu   
b. (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu   
c. informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

4.Do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem) rodzice ucznia lub słuchacz mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

5.Do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

6.W dzień zakończenia roku szkolnego dyrektor szkoły przekazuje uczniom – wraz ze świadectwem – zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

**§ 18**

PRZEBIEG EGZAMINU

1.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut   
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut   
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego  
d. od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

2.Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

3.Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

4.W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

5.Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

6.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, bądź wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE, egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

7.Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.

8.Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik:

a. egzaminu z języka polskiego   
b. egzaminu z matematyki   
c. egzaminu z języka obcego nowożytnego   
d. (od 2022 r.) egzaminu z przedmiotu do wyboru.

**§ 19**

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH ORAZ LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM LUB PONADWOJEWÓDZKIM

1.Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu i otrzymuje najwyższy wynik, tj. 100%.

2.Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego albo (od 2022 r.) z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

**§ 20**

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 165 UST. 1 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE (CUDZOZIEMCÓW)

1.Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

2.Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

3.Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do 30 września – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

5.W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do ok. 15 stycznia.

**§ 21**

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE NARUSZENIA PRZEPISÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

1.Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu ósmoklasisty nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

**§ 22**

WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ ORAZ WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PRZYZNANYCH PUNKTÓW

1.Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2.Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez ucznia lub jego rodziców, lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

**ROZDZIAŁ 9**

**PRZEPISY KOŃCOWE**

§ **23**  
  
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dokumentem otwartym. Wszelkie zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji.   
  
2. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.   
  
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania dostępny jest do wglądu uczniów, rodziców i nauczycieli w gabinecie dyrektora i w bibliotece szkolnej.