***STATUT***

***NIEPUBLICZNEGO LICEUM***

***OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO***

***W WOŁOWIE***

Rozdział 1

# Ogólne informacje o Liceum

**§ 1**

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej „Liceum”, jest niepubliczną czteroletnią szkołą ponadpodstawową dla absolwentów szkoły podstawowej umożliwiającą uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wołowie wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie zwanego dalej ,,Zespołem’’ razem z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Wołowie.
3. Pełna nazwa Liceum brzmi: **Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wołowie**
4. Liceum ma siedzibę w Wołowie przy ul. Zaułek Zielony 20.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na pływalni w Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 8, oraz w obiektach OSiR w Wołowie.
6. Organem prowadzącym Liceum jest Stowarzyszenie ,,Inicjatywa Samorządowa Razem’’ z siedzibą w Wołowie, ul. Zaułek Zielony 20.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
8. W Liceum funkcjonują klasy dotychczasowego trzyletniego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego, zwane dalej „dotychczasowym” Liceum, dla absolwentów gimnazjów. Szczegółowe informacje o dotychczasowym Liceum określa Rozdział 12 niniejszego statutu.

# § 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1. Szkole lub Liceum - należy przez to rozumieć Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wołowie;
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie;
3. nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie;
4. wychowawcy – należy przez to rozumieć wychowawcę każdego oddziału klasowego;
5. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie
6. Wicedyrektorze bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć każdego z wicedyrektorów w liceum;
7. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia Liceum oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem Liceum;
8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie ,, Inicjatywa Samorządowa Razem’' organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
9. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
10. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
11. ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.)

Rozdział 2

# Cele i zadania Liceum

**§ 3**

1. Liceum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz innych ustaw, a także zadania wynikające z przepisów wykonawczych do tych ustaw odnoszących się do kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki.
2. Działalność edukacyjna Liceum określona jest przez:
   1. szkolny zestaw programów nauczania;
   2. szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.
3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Liceum tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całego Liceum, jak i każdego nauczyciela.
4. Program wychowawczo-profilaktyczny Liceum obejmuje:
   1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
   2. treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
5. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
6. Diagnozę, o której mowa w ust. 5, przeprowadza pedagog szkolny pod nadzorem dyrektora szkoły.
7. Program wychowawczo-profilaktyczny Liceum uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
8. Cele i zadania Liceum uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny Liceum.

# § 4

1. Liceum:
2. umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
3. uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
4. łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
5. rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
6. rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
7. rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
8. Cele kształcenia dla poszczególnych zajęć edukacyjnych są określone w podstawie pro- gramowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego liceum.

# § 6

1. Do zadań Liceum należy:
2. rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej stanowiących kluczowe narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy;
3. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
4. wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
5. dbanie o wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtowania postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią;
6. skuteczne nauczanie języków obcych;
7. edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
8. w procesie kształcenia ogólnego kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;
9. w rozwoju społecznym kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
10. zapewnianie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w liceum podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych, wycieczek i wyjść oraz wyjazdów zagranicznych i integracyjnych organizowanych przez liceum, próbnych egzaminów maturalnych, a także uroczystości szkolnych;
11. pomoc uczniom, którzy z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub losowych potrzebują opieki i wsparcia;
12. współpraca z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce lub w zachowaniu.
13. Zadania Liceum, o których mowa w ust. 1 są realizowane poprzez:
14. właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania;
15. zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i przygotowaniem pedagogicznym;
16. organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem równowagi miedzy nauką a wypoczynkiem;
17. respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania;
18. systematyczną współpracę z rodzicami, tj. organizowanie m.in.: zebrań dla rodziców uczniów.
19. Uczniom z niepełnosprawnościami Liceum w miarę posiadanych możliwości zapewnia optymalne warunki pracy. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia.
20. W zakresie organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi Liceum zapewnia:
21. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
22. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe;
23. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne.
24. Liceum zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
25. Przy realizacji zadań Liceum uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa:
26. uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli;
27. za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć organizowanych przez Liceum odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;
28. przestrzegane są regulaminy pracowni, instrukcja przeciwpożarowa oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także inne uregulowania obowiązujące w szkole w tym zakresie;
29. urządzenia i sprzęt, z którego korzystają uczniowie są systematycznie kontrolowane;
30. podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Wicedyrektora.

# § 7

1. Liceum:
   1. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
      1. zajęcia pozalekcyjne, kółka przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia sportowe;
      2. udział w konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach, projektach ogólnoszkolnych lub międzyszkolnych;
      3. wdrażanie do samokształcenia,
   2. szczególną opieką otacza uczniów zdolnych poprzez:
2. umożliwianie uczniom wybitnie zdolnym realizacji indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
3. organizowanie przez nauczycieli zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
4. organizację wewnątrzszkolnych konkursów wiedzy dla uczniów;
5. stosowanie motywacyjnego system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy;
   1. współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku;
   2. systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Liceum, stwarza w miarę możliwości mechanizmy zapewniające realizację tych oczekiwań;
   3. systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji własnych celów i zadań.
6. Statutowe cele i zadania Liceum realizują: Dyrektor, nauczyciele wraz z uczniami pod- czas zajęć edukacyjnych, działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi miasta i regionu.

# § 8

1. Liceum udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Liceum polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Liceum, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Liceum oraz w środowisku społecznym.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Liceum rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum jest dobrowolne i nieodpłatnie.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Liceum organizuje Dyrektor.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Liceum zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności pedagog szkolny i doradca zawodowy.
7. W Liceum pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
   1. zajęć rozwijających uzdolnienia, w miarę możliwości finansowych Liceum;
   2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
   3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
   4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
   5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
   6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 15;
   7. porad i konsultacji;
   8. warsztatów.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
   1. organizowanie wspomagania Liceum w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   2. ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
   3. informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia for- mach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
10. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
11. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
    1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
    2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
    3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;
    4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
    5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Liceum oraz efektów podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych zmian;
    6. prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającej na celu rozpoznanie u uczniów:
12. trudności w uczeniu się;
13. szczególnych uzdolnień;
    1. w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę
14. Do zadań wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
    1. koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny;
    2. informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
    3. we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem, z zastrzeżeniem ust. 14;
    4. planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z innymi osobami lub organizacjami pozarządowymi lub instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
    5. prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
    6. przedstawienie swoim wychowankom podczas jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
15. Przepisy ust. 1 – 12 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach, wydanych przez odpowiednie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.
16. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę niż wymienioną w ust. 12, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w Liceum.
17. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych:
18. kształceniem specjalnym;
19. indywidualnym nauczaniem.
20. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, a w odniesieniu do dotychczasowego Liceum przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 3

# Organy Liceum

**§ 9**

Organami Liceum są:

* 1. Dyrektor Liceum;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Samorząd Uczniowski;
  4. Rada Rodziców.

# § 10

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego Zarząd Stowarzyszenia ,,Inicjatywa Samorządowa Razem’’
2. Dyrektor Liceum w szczególności:
   1. kieruje działalnością Liceum oraz reprezentuje go na zewnątrz;
   2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
   3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
   4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
   5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Liceum.
   6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum;
   7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
   8. stwarza warunki do działania w Liceum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Liceum;
   9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
   10. współpracuje higienistką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.
   11. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych;
   12. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
   13. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole;
   14. ustala oceny pracy nauczycieli;
   15. dopuszcza do użytku w Liceum programy nauczania;
   16. zaciąga zobowiązania finansowe w ramach posiadanych środków określonych w planie finansowo-rzeczowym Liceum;
   17. wyznacza pracowników odpowiedzialnych materialnie i finansowo za powierzony majątek;
   18. organizuje kontrolę wewnętrzną;
   19. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor Liceum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów Liceum w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
4. Dyrektor Liceum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczy- cieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor Liceum w szczególności decyduje w sprawach:
   1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Liceum;
   2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Liceum;
   3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Liceum;
   4. powierzenia nauczycielowi stanowiska wicedyrektora lub jego odwołania z tego stanowiska;
5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
   1. dydaktyczny i wychowawczy poziom Liceum;
   2. realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
   3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
   4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
   5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
   6. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum;
   7. powierzony majątek Liceum i należyte zabezpieczenie go przed kradzieżą lub dewastacją;
   8. wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów;
   9. terminowe sporządzanie planów finansowo-rzeczowych;
   10. zakładowy plan kont oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i wyposażenia jednostki;
   11. rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań;
   12. zorganizowanie właściwej gospodarki kasowej oraz drukami ścisłego zarachowania;
   13. zorganizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
   14. terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.
6. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

# § 11

1. W Liceum działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Liceum.
7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Liceum.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
   1. zatwierdzanie planów pracy Liceum;
   2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
   3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Liceum, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
   4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Liceum;
   5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum;
   6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Liceum przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Liceum;
   7. uchwalanie regulaminu swojej działalności.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   1. organizację pracy Liceum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
   2. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
   3. powierzenie lub odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora;
   4. program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;
   5. program wychowawczo-profilaktyczny.
10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
11. Do czasu powołania Rady Liceum jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.
12. Do uprawnień Rady Pedagogicznej należy między innymi:
    1. wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
    2. wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora;
    3. wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Wicedyrektora.
13. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
15. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa Prawo oświatowe.
16. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do:
17. czynnego uczestnictwa we wszystkich pracach i zebraniach Rady Pedagogicznej;
18. realizowania przydzielonych zadań i składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z ich wykonania;
19. respektowania i realizowania wszystkich uchwał Rady Pedagogicznej;
20. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania członków Rady Pedagogicznej.
21. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

# § 12

1. W Liceum działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Liceum.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Liceum, organu pro- wadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Liceum.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
   1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego Liceum;
   2. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
   3. wnioskowanie o powołanie Rady Liceum;
   4. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
   5. opiniowanie pracy nauczyciela;
   6. opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
   7. wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
6. Regulamin działalności Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem.

# § 13

1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”, który tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
   4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
   5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5. Do kompetencji stanowiących Samorządu należy:
   1. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
   2. przedstawienie sporządzonych przez Samorząd wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
6. Do kompetencji opiniodawczych Samorządu należy między innymi:
   1. opiniowanie wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów Liceum;
   2. zaopiniowanie ustalenia 2-3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w po- szczególnych oddziałach;
   3. opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora;
   4. zaopiniowanie długości przerw międzylekcyjnych i organizacji przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłku;
   5. opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
8. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa przepisy § 44 statutu.

# § 14

1. Organy Liceum w swoich działaniach dążą do realizacji celów i zadań Liceum z zachowaniem przestrzegania swoich kompetencji.
2. W ramach współdziałania organy powinny wzajemnie przekazywać sobie informacje o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach, które mają wpływ na wspólne podejmowanie decyzji.
3. Dyrektor koordynuje współdziałanie organów Liceum.
4. Organy współdziałają poprzez:
   1. bieżące informowanie się o podejmowanych istotnych działaniach dla realizacji zadań statutowych Liceum;
   2. zasięganie opinii w sprawach wymaganych przepisami prawa;
   3. wspieranie się w realizacji zadań;
   4. odbywanie wspólnych spotkań celem omawiania wspólnych działań służących rozwojowi Liceum.
5. Bieżącą wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach organizuje Dyrektor.

# § 15

1. Organy są obowiązane do podejmowania działań w Liceum zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
2. W przypadku zaistnienia sporu między Organami Liceum organy są obowiązane do rozstrzygania sporu poprzez dialog, rozmowy, mediacje.
3. W przypadku zaistnienia sporu lub sytuacji konfliktowych pomiędzy Organami Liceum rozstrzyga je jednoosobowo Dyrektor, bądź powołana przez niego komisja złożona z przedstawicieli stron sporu lub konfliktu.
4. Wszystkie sprawy konfliktowe między Organami Liceum wymagające wyjaśnienia, powinny wpływać na piśmie do Dyrektora, który jest zobowiązany stworzyć warunki do ich rozstrzygnięcia w terminie 14 dni.
5. Pisemny, imienny wniosek składa osoba zainteresowana lub jej reprezentant, w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia sporu wymagającego rozstrzygnięcia.
6. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.
7. Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor albo sporu, o którym mowa w ust. 2, nie udało się rozwiązać, strony sporu mogą się zwrócić o jego rozstrzygnięcie stosownie do jego przedmiotu do organu prowadzącego albo do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
8. W razie zaistnienia sporu między Dyrektorem a Samorządem, w rozwiązywaniu konfliktu, na wniosek Samorządu może uczestniczyć przedstawiciel Rady Rodziców lub opiekun samorządu jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
9. W sytuacji konfliktowej rodzic – nauczyciel lub uczeń – nauczyciel, Dyrektor przyjmuje rolę mediatora.
10. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a dyrektorem lub między nauczycielem a pracownikiem niepedagogicznym szkoły mogą być rozwiązywane z udziałem przedstawiciela związków zawodowych.
11. W rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych zaistniałych między pracownikiem Liceum a uczniem udział biorą:
    1. Dyrektor;
    2. Wicedyrektor;
    3. wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń;
    4. zainteresowani rodzice ucznia niepełnoletniego;
    5. pedagog szkolny.
12. W przypadku konfliktu uczeń - uczeń, sytuację niezwłocznie rozpoznają i rozstrzygają:
    1. wychowawcy, w miarę potrzeby z udziałem pedagoga, jeśli konflikt dotyczy uczniów różnych oddziałów;
    2. wychowawca, jeśli konflikt dotyczy uczniów tego samego oddziału.
13. W sporach i konfliktach, ucznia może reprezentować wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, pedagog szkolny lub przewodniczący Samorządu.
14. Wszelkie spory powinny być rozstrzygane w oparciu o obowiązujące prawo.

Rozdział 4

# Organizacja Liceum

**§ 16**

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

# § 17

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum.
2. Arkusz organizacji przygotowuje Dyrektor albo upoważniony przez niego pracownik Liceum na podstawie przyznanych limitów oddziałów w klasie pierwszej, obowiązujących ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Liceum.
3. W arkuszu organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności:
   1. liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
   2. imiona i nazwiska nauczycieli, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć i liczbę godzin tych zajęć;
   3. liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego;
   4. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
   5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
   6. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
   7. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
   8. dla poszczególnych oddziałów:
4. tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
5. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
6. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
7. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
8. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
9. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji Dyrektora;
10. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ pro- wadzący, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
11. liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

# § 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony z uczniów.
2. Uczniowie oddziału w trakcie roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania dla danego oddziału oraz uczestniczą w dodatkowych zajęciach edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
3. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczy- cieli.
4. Zadania wychowawcy określa § 38 ust. 5–6.

# § 19

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum Dyrektor, z uwzględnieniem: zasad równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych, zróżnicowania zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu odpowiednich długości przerw międzylekcyjnych, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

# § 20

* 1. Podstawową formą pracy Liceum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  2. W Liceum obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.
  3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Liceum są:

1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2. zajęcia z wychowawcą;
3. uzupełniające zajęcia edukacyjne;
4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
6. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
   1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej liceum są również zajęcia religii lub etyki oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie, organizowane w trybie określonym w odrębnych przepisach.
   2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń na etapie rekrutacji do Liceum wybiera 2 albo 3 przedmioty, które są nauczane w określonym oddziale klasowym.

# § 21

1. Nauczanie języków obcych może być organizowane w grupach oddziałowych lub gru- pach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
2. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych.
3. Zasady udziału uczniów w nauce religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie oraz organizacji tych zajęć określają odrębne przepisy.

# § 22

1. Obowiązkowe, uzupełniające lub dodatkowe zajęcia edukacyjne, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek, wyjazdów i wymian międzynarodowych.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Liceum środków finansowych.
3. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może zorganizować dodatkowe lub uzupełniające zajęcia edukacyjne dla uczniów uwzględniając ich zainteresowania i potrzeby rozwojowe oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe. Za- jęcia dodatkowe mogą być organizowane z przedmiotów posiadających podstawę pro- gramową lub w oparciu o program własny. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w oddziale klasowym, grupie międzyoddziałowej lub w formie zajęć pozalekcyjnych.

# § 23

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki uczniów.
2. Rodzice powinni być poinformowani przez wychowawcę o planach pracy wychowawcy z przydzielonym mu oddziałem, do którego mogą wnosić uwagi i przedstawiać propozycje do tego planu.
3. Zebrania wszystkich rodziców uczniów danego oddziału odbywają się w terminach usta- lonych przez Dyrektora nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym.
4. Pozostałe spotkania z rodzicami mają formę spotkań z nauczycielami w terminie ustalonym przez Dyrektora.
5. Rodzice mają prawo do wypowiadania się w sprawach organizacji pracy, prowadzonych zajęć, a także w sprawach wychowawczych i innych dotyczących ich dzieci podczas zebrań rodziców jak i w czasie indywidualnych spotkań.

# § 24

Liceum może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy Dyrektorem a szkołą wyższą.

Rozdział 5

# Biblioteka szkolna

**§ 25**

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży, potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Liceum, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, lektury szkolne, inne książki, czasopisma, e-booki.
3. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy Liceum, które pozwalają uczniom na korzysta- nie z zasobów biblioteki. Szczegółowe godziny otwarcia biblioteki ustala się każdorazowo na nowy rok szkolny.
4. Z biblioteki w pierwszej kolejności korzystają uczniowie i nauczyciele. Z biblioteki mogą także korzystać pracownicy Liceum oraz rodzice.

# § 26

1. W zakresie współpracy z uczniami, biblioteka:
2. pomaga w rozwijaniu swoich zainteresowań;
3. umożliwia wypożyczenie do domu książek z księgozbioru podstawowego;
4. włącza do pomocy przy utrzymywaniu w należytym stanie księgozbioru;
5. udziela pomocy w przygotowaniu się do konkursów, olimpiad przedmiotowych i egzami- nów;
6. wspiera rozwój uzdolnień i twórczych działań uczniów;
7. udziela pomocy w procesie samokształcenia ucznia;
8. w miarę możliwości uwzględnia życzenia i oczekiwania uczniów w polityce gromadzenia zbiorów;
9. organizuje zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.
10. W zakresie współpracy z nauczycielami, biblioteka:
11. udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów;
12. informuje o zakupionych nowościach;
13. udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
14. gromadzi zbiory z uwzględnieniem wyrażanych sugestii.
15. W zakresie współpracy z rodzicami, biblioteka:
16. udostępnia zbiory rodzicom w czytelni biblioteki lub do domu za pośrednictwem ich dzieci;
17. wspiera w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie odpowiedniej literatury pedagogicznej;
18. zachęca do pomocy w organizowaniu działań na rzecz czytelnictwa.

# § 27

1. Zadania ogólne biblioteki:
   1. jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów i nauczycieli;
   2. uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i rekreacyjnej;
   3. zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne;
   4. podejmuje różnorodne formy pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
   5. wspiera nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
   6. przysposabia uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł informacji, bibliotek tradycyjnych, elektronicznych i wirtualnych;
   7. rozbudza zainteresowania czytelnicze i informacyjne uczniów, a także zaspokaja potrzeby kulturalne i rekreacyjne;
   8. zapewnia warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;
   9. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz kształtuje i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;
   10. organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
2. Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy:
3. opracowanie katalogu elektronicznego;
4. korzystanie ze stron internetowych.
5. Do zadań biblioteki w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy:
6. organizowanie wystaw książek;
7. informowanie o nowych książkach w bibliotece;
8. prowadzenie konkursów czytelniczych;
9. organizowanie spotkań z autorami;
10. prowadzenie działań promujących czytelnictwo.
11. Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów należy:
12. organizowanie imprez w środowisku lokalnym;
13. wspieranie działalności kulturalnej innych bibliotek i wymiana doświadczeń.
14. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

# § 28

1. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
   1. udostępnianie uczniom i nauczycielom zbiorów bibliotecznych, na zasadach ujętych w regulaminie jej działalności;
   2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
   3. rozbudzanie zainteresowań indywidualnych uczniów oraz pogłębianie nawyków czytania i uczenia się;
   4. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;
   5. doradztwo w doborze lektury;
   6. organizowanie i przeprowadzanie zajęć w ramach edukacji czytelniczej i medialnej;
   7. analizowanie stanu czytelnictwa i przedstawienie informacji o stanie czytelnictwa w Liceum Radzie Pedagogicznej co najmniej raz w roku;
   8. prowadzenie rejestrów wypożyczeń;
   9. prowadzenie informacji o zbiorach bibliotecznych;
   10. współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym w zakresie kształtowania właściwej oferty zbiorów (zakupy książek, prenumerata czasopism), a także w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Liceum, w celu przygotowania uczniów do samokształcenia;
   11. podejmowanie współpracy z innymi bibliotekami;
   12. podejmowanie różnorodnych form i działań popularyzujących czytelnictwo oraz rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze,(blog szkolny);
   13. gromadzenie i konserwacja zbiorów;
   14. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;
2. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za:
   1. prawidłowe prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
   2. dbanie o utrzymywanie w należytym stanie księgozbioru oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania niszczeniu lub kradzieży elementów księgozbioru.

# § 29

1. Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Uczeń obowiązany jest zaznajomić się z zadaniami biblioteki i przestrzegać godzin jej otwarcia.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
5. Wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
6. W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
8. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.
9. Do obowiązków czytelnika należy zapoznanie z regulaminem biblioteki i przestrzeganie jego zasad, a w szczególności:
   1. szanowanie wypożyczonych zbiorów (nie wolno robić notatek, zaginać, kreślić) a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi;
   2. terminowe zwracanie wypożyczonych zbiorów;
   3. przestrzeganie godzin otwarcia biblioteki;
   4. szanowanie wypożyczonych elementów zbioru bibliotecznego;
10. Czytelnik odpowiada osobiście za te elementy zbioru bibliotecznego, z których korzysta.
11. Czytelnik, a w przypadku ucznia rodzice, są obowiązani odkupić zagubiony lub zniszczony element zbioru bibliotecznego. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inny wskazany przez bibliotekarza.
12. Biblioteka i czytelnia szkolna działają zgodnie z regulaminem. Regulamin ten nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.

Rozdział 6

# Nauczyciele i inni pracownicy Liceum

**§ 30**

1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudnienia i zwalniana nauczycieli i innych pracowników Liceum określają od- rębne przepisy.

# § 31

1. W Liceum utworzone jest 1 stanowisko wicedyrektora. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły.
2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.
3. Do zakresu zadań Wicedyrektora należy w szczególności:
   1. pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad Liceum według ustalonego harmonogramu;

# § 32

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
2. Nauczyciel obowiązany jest:
   1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
   2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
   3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
   4. doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami Liceum;
   5. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego czło- wieka;
   6. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demo- kracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
   7. podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;
   8. w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia;
   9. uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
   10. do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaną pracą, dotyczącą zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów po- litycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Obowiązku określonego w ust. 2 pkt 10 nie stosuje się:
   1. w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
   2. jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujaw- nienie określonych informacji;
   3. w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.”
4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
5. rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym po- ziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;
6. przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych oraz wybranego podręcznika;
7. sporządzanie w danym roku szkolnym planu dydaktycznego do realizowanego programu nauczania;
8. przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania uczniów z zachowaniem obiektywizmu, systematyczności i bezstronności;
9. dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej;
10. podejmowanie działań mających na celu wspomaganie i dbałość o rozwój intelektualny ucznia poprzez bogacenie słownictwa, w tym poznawanie terminologii właściwej dla każdego przedmiotu;
11. stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowa- nia i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z uwzględnieniem prawidłowej kompozycji tekstu i zasad jego organizacji, z zastosowa- niem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
12. odwoływanie się zasobów biblioteki szkolnej i współpracowanie z nauczycielem biblio- tekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świado- mego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
13. poświęcanie odpowiedniej uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do wła- ściwego odbioru i wykorzystania mediów;
14. podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
15. dbanie o poprawność językową uczniów;
16. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie niezbędnym do prawidłowe- go prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego;
17. przestrzeganie oraz egzekwowanie przestrzegania przez uczniów regulaminów w pra- cowniach;
18. przestrzeganie dyscypliny pracy w stosunku do siebie i powierzonych uczniów oraz kon- trolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach;
19. pełnienie dyżurów międzylekcyjnych zgodnie z obowiązującym regulaminem i harmo- nogramem dyżurów sporządzonym przez Dyrektora lub Wicedyrektora;
20. aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
21. dbanie o pomoce dydaktyczne lub wyposażenie szkoły poprzez ich prawidłowe użytko- wanie i zabezpieczenie;
22. kierowanie się bezstronnością, obiektywizmem i sprawiedliwym traktowaniem wszyst- kich uczniów;
23. uwzględnianie w procesie dydaktyczno-wychowawczym możliwości psychofizycznych uczniów poprzez: indywidualizację nauczania, stopniowanie trudności, współpracę z ro- dzicami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym;
24. otaczanie szczególną troską uczniów zarówno mających trudności w nauce, jak i zdol- nych;
25. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i aktualizowanie wiedzy poprzez samokształ- cenia, udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu i szkoleniu zewnętrznym;
26. utrzymanie kontaktu z rodzicami, uczestniczenie w organizowanych przez Liceum zebra- niach z rodzicami a także pełnienie comiesięcznych dy- żurów dla rodziców uczniów Liceum;
27. uczestniczenie w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych, w tym próbnych egzaminów maturalnych;
28. udział w komisjach przeprowadzających egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe lub sprawdzian, o którym mowa w § 72 ust. 3;
29. udział w komisjach przeprowadzających dla uczniów konkursy lub olimpiady przedmio- towe;
30. wypełnianie wymaganej dokumentacji szkolnej, w tym dokumentacji przebiegu naucza- nia.
31. Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej określa § 8 ust. 10-12.
32. Nauczyciel odpowiada za:
    1. poprawność realizacji przyjętego programu nauczania;
    2. jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych;
    3. życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
    4. właściwą realizację przydzielonych zadań wynikających z planów pracy Liceum;
    5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
    6. właściwe i terminowe wypełnianie dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych.
33. Nauczyciel ma prawo do:
    1. swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych;
    2. pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie;
    3. korzystania z pomocy metodycznej ze strony Dyrektora oraz doradców metodycznych;
    4. korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie – Kodeks pracy, podczas lub w związku pełnieniem obowiązków służbowych.

# § 33

1. Podczas obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Obowiązkiem jego jest sprawdzenie obecności i odnotowanie obecności albo nieobecności w dzienniku lek- cyjnym lub w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są zobowiązani do:
   1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas tych zajęć;
   2. systematycznego kontrolowania pod względem bezpieczeństwa miejsca, w którym pro- wadzone są zajęcia;
   3. samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o za- grożeniu Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi;
   4. kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, niespodziewaną nieobecność ucznia poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia;
3. W czasie wycieczek szkolnych oraz obozów opiekę nad uczniami sprawuje kierownik wycieczki i opiekunowie zgodnie z postanowieniami zawartymi w regulaminie organizacji wycieczek szkolnych. Uczeń niepełnoletni posiadający pisemną zgodę rodziców, może samodzielnie przybyć na miejsce zbiórki i samodzielnie wrócić do domu, po zakończeniu wycieczki.
4. W szkole obowiązują następujące zasady postępowania w razie wypadku ucznia:
   1. nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku ucznia, jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu ucznio- wi i zawiadomić natychmiast o wypadku higienistkę szkolną, Dyrektora i pracownika służby bhp,
   2. w przypadkach niewymagających natychmiastowej pomocy pogotowia ratunkowego wy- chowawca (Dyrektor , higienistka szkolna) powiadamia o wypadku rodziców ucznia i wspólnie z nimi ustala dalszy tok postępowania,
   3. w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia higienistka szkolna (Dyrektor lub Wi- cedyrektor, wychowawca lub inny pracownik liceum) niezwłocznie wzywa karetkę pogo- towia i powiadamia rodziców.
5. Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń sportowych, w tym z sali gimnastycznej, siłowni oraz pracowni przedmiotowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej lub kompute- rowej, określają regulaminy korzystania z tych obiektów lub pracowni, umieszczone w widocznych miejscach oraz dostępne u nauczycieli.
6. Nauczyciele są obowiązani do zapoznawania uczniów z zasadami bezpieczeństwa przed każdymi zajęciami, podczas których istnieje możliwość powstania zagrożeń dla życia lub zdrowia uczniów – w szczególności dotyczy to zajęć sportowych i wyjść klasowych poza teren szkoły – oraz przed feriami zimowymi i wakacjami.
7. Każdy zauważony przypadek zachowania ucznia, który stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia rozpatrywany jest przez nauczycieli zgodnie z obowiązującymi w Liceum procedu- rami postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
8. Liceum podejmuje działania związane z zabezpieczeniem uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.
9. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są zobowiązani do:
   1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas tych zajęć,
   2. systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia,
   3. samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektorowi lub wicedyrektorowi,
   4. kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na na- głą, niespodziewaną nieobecność ucznia poprzez poinformowanie o tym fakcie wy- chowawcy oddziału, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia,
   5. wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązu- jących w tych pomieszczeniach.
10. Zakres obowiązków nauczyciela podczas pełnienia dyżuru:
    1. punktualne rozpoczynanie dyżuru w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżu- rów nauczycielskich. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Jeżeli pro- wadzi lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem i natychmiast udać się na miejsce dyżurowania,
    2. dbałość o bezpieczeństwo młodzieży poprzez kontrolę realizacji przez uczniów wła- ściwego zachowania w czasie przerw,
    3. nadzór nad toaletami na poszczególnych piętrach i ich wykorzystywaniem przez uczniów jedynie do właściwych celów,
    4. informowanie wychowawcy danego oddziału o stwierdzonym niewłaściwym zacho- waniu się ucznia w czasie przerw,
    5. aktywne reagowanie na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia i bezpie- czeństwa uczniów i pracowników szkoły, przeciwdziałanie im oraz informowanie o takich sytuacjach Dyrektora liceum,
    6. dbanie o mienie szkoły. Wszelkie przejawy dewastacji mienia należy po zakończeniu dyżuru zgłosić Kierownikowi gospodarczemu. W miarę możliwości należy ustalić winnego powstałej szkody,
    7. czynne i aktywne pełnienie dyżuru i nie zajmowanie się w tym czasie sprawami po- stronnymi,
    8. eliminacja wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów,
    9. dbanie o porządek w miejscu pełnienia dyżuru,
    10. wydawanie zakazów i egzekwowanie ich wykonania od uczniów, a w szczególności:
        1. zakazu biegania w budynku szkoły;
        2. zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły;
        3. zakazu gier i zabaw zagrażających zdrowiu i życiu uczniów;
        4. zakazu zachowań niepożądanych z punktu widzenia wychowawczego;
    11. zawiadamianie Dyrektora liceum o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz innych pracowników szkoły,
    12. niedopuszczanie do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy i każdorazowe informowanie o tym fakcie Dyrektora liceum lub pełniącego dyżur wicedyrektora,
    13. nieopuszczanie miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowaniu o tym fak- cie Dyrektora lub wicedyrektora liceum.
11. Przewidywaną nieobecność na dyżurze z powodu wycieczki, wyjścia do kina, szkolenia poza szkołą, itp. nauczyciel zgłasza wicedyrektorowi szkoły nie później niż dwa dni przed planowanym terminem.
12. Nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dodatkowego dyżuru w zastępstwie nieobecne- go nauczyciela – zgodnie ze wskazaniami wicedyrektora liceum.
13. Bieżącą kontrolę nad pełnieniem dyżurów prowadzą wicedyrektor.

# § 34

1. W Liceum zatrudnia się pedagoga szkolnego.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
   1. prowadzenie badań działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidual- nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;
   2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły;
   3. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpo- znanych potrzeb;
   4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
   5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowa- nia oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
   6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzy- sowych;
   7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możli- wości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
   8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
3. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zaintereso- wań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
4. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Do zadań pedagoga szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2, należy:
   1. udzielanie konsultacji rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
   2. organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących;
   3. współdziałanie z Policją, Sądem Rodzinnym i Kuratorem Sądowym;
   4. prowadzenia dziennika pedagoga szkolnego i innej dokumentacji, w tym orzeczeń i opi- nii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
   5. współpraca z higienistką szkolną;
   6. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;
   7. przeprowadzenie diagnozy, o której mowa w § 3 ust. 5.

# § 35

1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale w razie zaist- nienia co najmniej jednego z poniższych powodów:
   1. z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
   2. na wniosek uczniów i rodziców danego oddziału;
   3. ze względów organizacyjnych;
   4. z powodu niewywiązywania wychowawcy z powierzonych mu obowiązków.
3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Liceum.
4. Do zakresu zadań wychowawcy należy:
   1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
   2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
   3. realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia;
   4. właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej powierzo- nego oddziału;
   5. otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia;
   6. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami różnych form życia społecznego;
   7. ustalenie treści i form zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą;
   8. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w celu okazania im pomocy w ich działa- niach wychowawczych oraz włączanie rodziców w życie Liceum;
   9. współdziałanie z pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym;
   10. organizowanie zebrań z rodzicami;
   11. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów;
   12. współdziałanie z rodzicami i radą oddziałową.
5. Do obowiązków wychowawcy należy:
6. przeprowadzanie spotkań z rodzicami zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dy- rektora, których celem jest m.in.:
   1. zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w da- nym oddziale i całej Szkole oraz przepisami prawa szkolnego, ze szczególnym uwzględ- nieniem przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
   2. uzyskanie przez rodziców rzetelnych informacji na temat zachowania ich dziecka, postę- pów i trudności w nauce,
   3. uzyskanie przez rodziców porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
7. prowadzenie dokumentacji szkolnej swojego oddziału;
8. decydowanie o usprawiedliwianiu lub odmowie usprawiedliwienia nieobecności ucznia danego oddziału na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
9. Zadania wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej okre- śla § 8 ust. 10 i 12.

# § 36

1. W Liceum funkcjonują: zespoły przedmiotowe, zespół wychowawców oraz zespoły pro- blemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawców kieruje przewodniczący powoła- ny przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
   1. organizowanie współpracy nauczycieli celem uzgodnienia sposobów realizacji progra- mów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
   2. wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych;
   3. opracowywanie dokumentów diagnozy pracy dydaktyczno-wychowawczej;
   4. przygotowanie propozycji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradz- twa metodycznego dla nauczycieli;
   5. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i sal lekcyjnych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia;
   6. wybór podręcznika dla określonych zajęć edukacyjnych;
   7. wspólne opiniowanie przygotowanych w Liceum programów własnych, innowacji i eks- perymentów pedagogicznych.
4. W Liceum funkcjonuje powołany przez Dyrektora Zespół Wychowawców.
5. Do zadań Zespołu Wychowawców należy:
   1. analizowanie problemów wychowawczych w szkole i proponowanie rozwiązań tych pro- blemów;
   2. przedstawianie propozycji zadań wychowawczych do programu wychowawczo- profilaktycznego;
   3. proponowanie wspólnych zadań wychowawcy oddziału na dany rok szkolny.
6. Zespół Przedmiotowy i Zespół Wychowawców opracowują plany pracy Zespołu i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
7. Zebrania Zespołów są protokołowane, za co odpowiedzialność ponosi przewodniczący zespołu. Protokoły są przechowywane w dokumentacji pracy danego zespołu.
8. Podsumowanie pracy Zespołu odbywa się dwa razy do w roku szkolnym.

Rozdział 7

# Uczniowie Liceum

**§ 37**

1. Do Liceum przyjmowani są uczniowie na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
2. Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
3. Dyrektor do końca listopada roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w liceum podaje do publicznej wiadomości regulamin rekrutacji oraz jej harmonogram.
4. O przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

# § 38

1. Uczeń ma prawo do:
   1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadą higieny pracy umysło- wej;
   2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Liceum, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
   3. korzystania z pomocy materialnej lub stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
   4. zapewnienia dyskrecji w sprawach osobistych;
   5. znajomości programów nauczania oraz wymagań edukacyjnych oraz wykazu lektur;
   6. pomocy w przypadku trudności w nauce;
   7. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego;
   8. jawnej, systematycznej i uzasadnionej oceny wiedzy i umiejętności;
   9. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;
   10. udziału w imprezach kulturalno-oświatowych na terenie Liceum;
   11. uczestnictwa i działalności w organizacjach działających w środowisku szkolnym;
   12. indywidualnego toku nauki lub programu nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
   13. zgłaszania swoim przedstawicielom, nauczycielom, Dyrektorowi lub Radzie Rodziców uwag i wniosków dotyczących wszystkich spraw uczniowskich;
   14. znajomości szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Uczeń wybitnie zdolny lub jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, z wnioskiem o zezwolenie na in- dywidualny tok nauki. Decyzje w tej sprawie podejmuje się na podstawie odrębnych prze- pisów.
3. Uczeń ma prawo brać udziału w zajęciach pozalekcyjnych na terenie Liceum i innych in- stytucji oświatowych lub sportowych pod warunkiem, że nie koliduje to z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi i nie przeszkadza w systematycznej pracy oraz opanowaniu podstawy programowej.
4. Każdy oddział ma prawo do organizowania wycieczki/wyjścia edukacyjnego/obozu nau- kowego z uwzględnieniem wymagań zawartych w aktualnie obowiązujących regulami- nach: planowania i organizacji wycieczek lub wyjść z młodzieżą ze szkoły.

# § 39

1. W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub innego pracownika Liceum uczeń lub jego rodzice, albo uczeń pełnoletni mają prawo do złożenia skargi. Skargę skła- da się na piśmie do Dyrektora.
2. W skardze należy wskazać, które prawo ucznia zostało naruszone i w jakim zakresie.
3. Skargę należy załatwić bez zbędnej zwłoki, niż później jednak niż w ciągu miesiąca.
4. Dyrektor jest obowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym wy- słuchania skarżącego się ucznia, zbadania okoliczności zarzutów i ustalenia faktów.
5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Dyrektor udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż do 14 dni.

# § 40

1. Uczeń ma obowiązek zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w Szkole, jak i poza nią, zgodnie z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturalnymi.
2. Do obowiązków ucznia należy:
   1. dbanie o honor Liceum, godnie je reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jego tradycje;
   2. systematyczne i wytrwałe pracowanie nad wzbogacaniem swojej wiedzy;
   3. systematyczne uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w tygodnio- wym rozkładzie zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień;
   4. przygotowywanie się do zajęć;
   5. przynoszenie na zajęcia wymaganych przez nauczycieli zeszytów, podręczników, pomocy i sprzętu niezbędnego do prawidłowego uczestnictwa w zajęciach;
   6. uzupełnienie braków wynikających z nieobecności na zajęciach;
   7. szanowanie i chronienie mienia szkolnego oraz ponoszenie odpowiedzialności za jego umyślne zniszczenie;
   8. dbanie o estetykę i ład w pomieszczeniach Liceum i jego otoczeniu;
   9. przestrzeganie obowiązujących regulaminów pracowni przedmiotowych oraz regulami- nów wprowadzanych zarządzeniem przez Dyrektora;
3. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych należy:
4. punktualne przychodzenie na zajęcia;
5. zachowanie porządku i właściwej dyscypliny na zajęciach;
6. zachowanie pełnej kultury wypowiedzi;
7. nieprzeszkadzanie innym uczniom w uczestnictwie w zajęciach;
8. stosowanie się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia;
9. aktywny udział w zajęciach.
10. Decyzję o usprawiedliwieniu lub odmowie usprawiedliwienia ucznia na obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach edukacyjnych podejmuje wychowawca.
11. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Liceum należy:
    1. wyłączenie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych, w szczególno- ści urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, podczas zajęć edukacyjnych.
    2. całkowity zakaz nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczniów, nauczy- cieli i innych pracowników Liceum, przebiegu zajęć oraz przerw międzylekcyjnych i in- nych związanych z organizacją zajęć.
12. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Liceum oraz pozostałych uczniów należy:
    1. kulturalne zachowanie i odnoszenie się wobec tych osób;
    2. szanowanie ich racji i poglądów;
    3. okazywanie wszystkim szacunku.
13. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela lub Dyrektora w celu:
14. wyszukiwania informacji potrzebnych podczas zajęć edukacyjnych, na prośbę lub za zgodą nauczyciela;
15. osobistych związanych z koniecznością skontaktowania się z rodzicami.

# § 41

1. System oświaty zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym po- przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. Wolontariat jest elementem programu wy- chowawczo-profilaktycznego.
2. Liceum i nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
3. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu. W Liceum działa Szkolne Koło Wolontariatu, które zrzesza uczniów Liceum, nie wyklucza- jąc tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji lub stowarzyszeń.
4. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych ,chyba że działania wpisują się w realizację podstawy programowej.
5. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna.
6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
7. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
   1. rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;
   2. analizowanie ofert składanych do Liceum w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;
   3. opiniowanie i wybór ofert złożonych w Liceum.
8. Szkolne Koło Wolontariatu może podejmować wolontariat:
   1. stały, poprzez systematycznie oferowane wsparcie i wykonywanie pracy, w sposób za- planowany i cyklicznie zorganizowany w czasie, lub
   2. akcyjny, wyrażający się w jednorazowym wspieraniu określonej akcji, organizacji zbió- rek, pomocy w organizowaniu wydarzeń dla różnych grup osób potrzebujących.
9. Do zadań ucznia w ramach wolontariatu należy:
   1. dążenie do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga;
   2. wykonywanie pracy na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i prac podejmowanych przez Koło;
   3. uczestniczenie w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu;
   4. troszczenie się o rozwój Szkolnego Koła Wolontariatu;
   5. świadczenie pomocy ludziom starszym;
   6. udzielanie zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
   7. uczestniczyć w działalności charytatywnej.
10. Wolontariusz ma prawo:
11. zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
12. podejmowanie pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w domu i od- poczynku;
13. wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu oraz jego członków;
14. otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy jeżeli uczestniczył w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu;
15. rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu opiekuna Szkolnego Koła Wo- lontariatu.
16. Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi działalność informacyjną za pośrednictwem:
17. okazjonalnych plakatów;
18. informacji zamieszczanych na stronie internetowej zespołu oraz na portalach społecznościowych;
19. sporządzania sprawozdania z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, przedstawiane- go na zakończenie każdego roku szkolnego Radzie Pedagogicznej za pośrednictwem opiekuna wolontariatu.
20. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel, wspierający podejmowane przez wolontariuszy działania i czuwający nad tym, by działal- ność Szkolnego Koła Wolontariatu była zgodna ze Statutem.
21. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję szkolnego opiekuna wolontariatu należy:
22. organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń dla wolontariuszy;
23. wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń;
24. motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy;
25. reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych;
26. wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy;
27. przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach.

Rozdział 8

# Nagrody i kary

**§ 42**

1. Uczeń może być nagrodzony za:
   1. wybitne osiągnięcia w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie;
   2. 100% frekwencję na zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym;
   3. udział i zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie o charakterze ogólnopolskim;
   4. udział i uzyskanie szczególnych osiągnięć w zawodach sportowych na szczeblu co naj- mniej powiatowym;
   5. godne reprezentowanie Liceum na zewnątrz i znaczącą aktywność w pracach społecz- nych;
   6. szczególne zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój kulturalny społeczności Liceum;
   7. wyróżniającą działalność na rzecz innych, w tym wolontariat.
2. Uczeń może być nagrodzony:
   1. pochwałą wychowawcy udzieloną w obecności uczniów oddziału;
   2. pochwałą Dyrektora udzieloną w obecności uczniów oddziału lub wszystkich uczniów;
   3. listem gratulacyjnym do ucznia i jego rodziców;
   4. nagrodą książkową, rzeczową lub pieniężną:
   5. wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego.
3. O przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzonego ucznia oraz odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym.
4. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt 4 jest fundowana w miarę posiadanych środków a przyznawana i wręczana przez Dyrektora.

# § 43

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 43 uczeń może być ukara- ny.
2. W Liceum stosuje się następujące rodzaje kar:
   1. upomnienie wychowawcy;
   2. nagana wychowawcy;
   3. nagana Dyrektora, udzielona w obecności wychowawcy i pedagoga szkolnego;
   4. skreślenie ucznia z listy uczniów Liceum.
3. Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Wobec ucznia mogą być stosowane kary bez zachowania zasady ich gradacji w razie:
   1. niszczy mienie szkolne lub przyczynia się do tego;
   2. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia;
   3. stosuje przemoc wobec innych;
   4. wulgarnie się wyraża;
   5. przebywa na terenie Liceum pod wpływem substancji psychoaktywnych lub je posiada.
5. Za nieusprawiedliwioną absencję ucznia na obowiązkowych zajęciach stosuje się kary:
   1. upomnienie wychowawcy – przy nieusprawiedliwionych nieobecnościach na co najmniej 8 godzinach lekcyjnych;
   2. nagana wychowawcy – przy nieusprawiedliwionych nieobecnościach na co najmniej 40 godzinach lekcyjnych;
   3. nagana Dyrektora – przy nieusprawiedliwionych nieobecnościach na co najmniej 60 go- dzinach lekcyjnych.
6. O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców.
7. Udzielenie kary jest odnotowywane w dokumentacji szkolnej przez wychowawcę i po- twierdzone podpisem ucznia i jego rodzica.
8. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora. Odwołanie składa się na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców o ukara- niu ich dziecka. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
9. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor może:
   1. podtrzymać zastosowaną karę;
   2. obniżyć lub anulować karę.
10. Podtrzymanie kary wymaga pisemnego uzasadnienia.

# § 44

1. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w następujących przypadkach:
   1. wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia;
   2. stworzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczniów lub pracow- ników Liceum;
   3. pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami;
   4. znajdowania się pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub dopalaczy na terenie Liceum albo na wycieczkach lub wyjściach albo imprezach organizowanych przez Liceum;
   5. posiadania lub spożywania alkoholu lub narkotyków lub dopalaczy na terenie Liceum al- bo na wycieczkach lub wyjściach albo imprezach organizowanych przez Liceum;
   6. dystrybucji narkotyków lub innych środków odurzających na terenie Liceum;
   7. umyślnego dewastowania mienia szkolnego;
   8. kradzieży mienia społecznego i prywatnego;
   9. wejścia w konflikt z prawem, w szczególności popełnienia przestępstwa;
   10. nieobecności w szkole trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni nauki;
   11. w razie posiadania nieusprawiedliwionych nieobecności na co najmniej 100 godzinach lekcyjnych.
2. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Do postępowania o skreśleniu ucznia z listy uczniów stosuje się przepisy kodeksu postę- powania administracyjnego.
4. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów Liceum przysługuje uczniowi, a w przy- padku ucznia niepełnoletniego uczniowi i jego rodzicom, prawo odwołania się do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Odwołania składa się w terminie 14 od daty doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczniów za pośrednictwem Dyrektora.

Rozdział 9

# Program wychowawczo-profilaktyczny i system doradztwa zawodowego

**§ 45**

1. Wychowując uczniów, Liceum udziela im wsparcia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniając i uzu- pełniając ten proces działaniami podejmowanymi z zakresu profilaktyki**.**
2. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa uwzględnia Program Wychowawczo

– Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

1. Program, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
   1. treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
   2. treści i działania o charakterze profilaktycznym przygotowane w oparciu o przeprowa- dzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia całościowe oddziaływania wycho- wawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb uczniów – zarówno w zakresie wspierania młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapo- biegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym.
3. Liceum prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników li- ceum w celu przeciwdziałania narkomanii.
4. Działalność, o której mowa w ust. 5, obejmuje działania uprzedzające mające na celu prze- ciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psy- choaktywnych przez uczniów, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konse- kwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.

# § 46

1. Działalność wychowawcza w Liceum polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
   1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalają- cych na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
   2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego sto- sunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
   3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
   4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu war- tości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
2. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
   1. współpracę z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu ży- cia;
   2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z naj- ważniejszych wartości w życiu;
   3. wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
   4. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśni- czych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
   5. doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;
   6. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców;
   7. rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej oraz zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także osób prawnych pro- wadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, a także stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo roz- szerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej [szkoły](http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-08-2017&qplikid=1&P1A6);
   8. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelo- wanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

# § 47

1. System doradztwa zawodowego, czyli ogół działań podejmowanych przez Liceum w celu przygotowania uczniów do trafnego wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Sys- tem określa: role i zadania doradcy zawodowego w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.
2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje działania podejmowane przez nauczycieli**:**
   1. prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne;
   2. wychowawców poszczególnych oddziałów;
   3. pedagoga szkolnego;
   4. doradcę zawodowego.
3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zawiera formy adresowane do:
   1. uczniów;
   2. rodziców uczniów;
   3. nauczycieli;
   4. środowiska lokalnego i lokalnego samorządu.
4. Doradztwo może być prowadzone w następujących formach:
   1. lekcje wychowawcze z udziałem pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, przedsta- wicieli instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym lub przedstawicieli szkół wyższych i szkół policealnych;
   2. realizacja programów edukacyjnych dotyczących wejścia na rynek pracy;
   3. realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych podstaw przedsiębiorczości;
   4. udzielanie rodzicom porad przez wychowawców, pedagoga szkolnego, doradcę zawodo- wego, kierowanie ich do wyspecjalizowanych instytucji;
   5. udział w dniach otwartych uczelni wrocławskich;
   6. wykorzystanie informatorów o szkołach wyższych i szkołach policealnych;
   7. przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

# § 48

1. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
   1. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
   2. na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
   3. na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ra- mach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   4. na zajęciach z wychowawcą;
   5. w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez uczniów środowi- ska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców.
2. Liceum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:
   1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
   2. poradniami specjalistycznymi;
   3. pracodawcami;
   4. szkołami wyższymi prowadzącymi kształcenie zawodowe;
   5. z centrami karier uczelni wyższych, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, urzę- dami pracy, urzędami pracy, przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców.
3. Organizacja zadań Liceum na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców uczniów.
4. W Liceum na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowe- go, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
5. Program, o którym mowa w ust. 4 określa:
   1. działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
   2. podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym z pracodawcami, organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami go- spodarczymi, stowarzyszeniami lub samorządami zawodowymi, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.
6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa zawodowe- go doradca zawodowy, a w przypadku braku doradcy zawodowego inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w Liceum, wyznaczeni przez Dyrektora.
7. Do zadań doradcy zawodowego należy:
   1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realiza- cją doradztwa zawodowego;
   2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
   3. opracowywanie programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji we współpracy z innymi nauczycielami, w tym z wychowawcami opiekującymi się od- działami, pedagogiem szkolnym;
   4. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, pedagoga szkolnego, w zakresie realizacji działań określonych w programie doradztwa zawodowego;
   5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez Liceum w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
   6. realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.
8. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy w szczególności:
   1. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnie- niem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
   2. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w za- kresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
   3. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psy- chologiczno-pedagogicznej;
   4. wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnia- nie ich osobom zainteresowanym.
9. Doradztwo zawodowe jest realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z za- kresu kształcenia ogólnego realizują przez nauczycieli prowadzących te zajęcia a na zaję- ciach z wychowawcą wychowawcy danego oddziału.
10. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

Rozdział 10

# Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

**§ 49**

1. Ocenianiu podlegają:
   1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
   2. zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
   1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Liceum programów nauczania;
   2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Liceum programów nauczania

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia spo- łecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 43.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
   3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
   4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
   5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
   6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiąz- kowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
   2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
   3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i do- datkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
   4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe;
   5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka- cyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
   6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen kla- syfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
   7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudno- ściach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
   1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
   2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 1, nauczyciel jest obowiąza- ny dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
   1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orze- czenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
   2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
   3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psy- chologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę ta- kiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
   4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Liceum – na podstawie rozpoznania indywidu- alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofi- zycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepi- sach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe;
   5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

# § 50

1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywa- nia przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nau- czania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afa- zją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie te- go orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w doku- mentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo

„zwolniona”.

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki należy przede wszyst kim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także sys- tematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmo- wanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
2. Dyrektor liceum może wyrazić zgodę na przeniesienie ucznia do innej grupy językowej na podstawie pisemnej pozytywnej opinii nauczyciela uczącego grupę, do której uczeń uczęszcza oraz pisemnej pozytywnej opinii nauczyciela przyjmującego do grupy.

# § 51

1. Uczeń w trakcie nauki w Liceum otrzymuje oceny:
   1. bieżące;
   2. klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia w formie ustnej ustaloną oce- nę bieżącą z tym, że ocenę bieżącą z odpowiedzi ustnej może uzasadnić do 1 tygodnia od dnia jej ustalenia.
4. W przypadku prac pisemnych praca powinna być opatrzona krótką recenzją zapisaną przez nauczyciela na pracy ucznia z uwzględnieniem § 57 ust. 6 pkt 1 oraz § 61 ust. 1.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 61 ust. 4 pkt 2-3 są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
6. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania wyników tych prac.
7. Rodzicowi ucznia udostępnia się jego prace pisemne do wglądu w szkole podczas zebrań rodzicielskich, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą. Do- puszcza się możliwość sfotografowania pracy pisemnej ucznia lub udostępnienie kseroko- pii pracy pisemnej do domu ucznia.
8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzami- nu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych za- strzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie Liceum w obecności pracownika Liceum.
9. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę i adnotację o zapoznaniu się z udostęp- nioną dokumentacją.

# § 52

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
   1. I okres rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia września a kończy ostatniego roboczego dnia stycznia. W przypadku klas programowo najwyższych I okres kończy się w grudniu ,w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną.
   2. II okres rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia stycznia i trwa do końca zajęć dydak- tyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
   3. W klasach programowo najwyższych II okres kończy się w ostatni piątek kwietnia.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem I okresu.
3. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole.

# § 53

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych powinny być ustalane systematycznie oraz w róż- nych formach.
3. Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac pisem- nych lub zadań praktycznych.
4. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:
   1. odpowiedź ustna;
   2. pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie zadań do rozwiązania lub wy- pracowania trwający co najmniej jedną godzinę lekcyjną;
   3. kartkówka, czyli pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności obejmująca tre- ści nauczania z trzech ostatnich tematów lekcji z uwzględnieniem wiadomości z omawia- nego działu lub będąca formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności uwzględnionych w pracy domowej, trwająca 15-20 minut;
   4. ćwiczenia sprawnościowe;
   5. projekt edukacyjny;
   6. zadania praktyczne;
   7. referat, wystąpienie, pokaz;
5. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyj- nych ustalonych przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
6. Poprawione i ocenione pisemne sprawdziany lub kartkówki są przechowywane w szkole przez dany rok szkolny. Prace te mogą być udostępniane uczniom oraz ich rodzicom.
7. Termin pisemnego sprawdzianu trwającej co najmniej 1 godzinę lekcyjną podaje się ucz- niom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w dzienniku lek- cyjnym.
8. Pisemnych sprawdzianów w tygodniu nie może być więcej niż 3 i co najwyżej 1 w da- nym dniu (regulacja ta nie dotyczy sprawdzianów przeprowadzanych na zajęciach eduka- cyjnych zorganizowanych w grupach międzyoddziałowych).
9. W przypadku, gdy zapowiedziane pisemne sprawdziany nie odbyły się z przyczyn nieza- leżnych od nauczyciela mogą zostać przeprowadzone na pierwszych kolejnych zajęciach, pod warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanej innego pisemnego sprawdzianu.
10. Ocena prac pisemnych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 musi nastąpić w nieprzekra- czalnym terminie 2 tygodni od ich napisania. Po przekroczeniu tego terminu nauczyciel wpisuje ocenę do dziennika tylko za zgodą ucznia Termin zwrotu prac pisemnych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela.
11. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce ma obowiązek przystąpić do odpowied- nio sprawdzianu lub kartkówki w terminie do 3 tygodni od ich przeprowadzenia w formie określonej przez nauczyciela.

# § 54

1. Warunki i sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia:
   1. uczeń jest informowany na bieżąco przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz poprzez wpisy nauczycieli w dzienniku lekcyjnym w formie elektro- nicznej – w razie jego stosowania;
   2. rodzice są informowani:
2. pisemnie na zebraniach rodzicielskich (terminy zebrań ustalane są na początku roku szkolnego i podane do wiadomości), lub
3. drogą mailową w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu z wychowawcą,
4. w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem, wychowawcą lub Dyrektorem, organi- zowanym na wniosek odpowiednio: rodzica, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub Dyrektora – w uzgodnionym wcześniej terminie,
5. na bieżąco poprzez wpisy nauczycieli w dzienniku lekcyjnym w formie elektronicznej – w razie jego stosowania.
6. W przypadku rocznych ocen klasyfikacyjnych:
   1. nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć eduka- cyjnych na zajęciach w formie ustnej, nie później niż 14 dni kalendarzowych przed rocz- nym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej i wpisać przewidywaną ocenę do dziennika lekcyjnego w odpowiedniej rubryce;
   2. wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i wpisać ją do dziennika lekcyjnego w odpowiedniej rubryce nie później niż 14 dni kalendarzowych przed rocznym klasyfikacyjnym zebra- niem Rady Pedagogicznej;
   3. wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje na zebraniu z rodzicami w formie pi- semnej nie później, niż 10 dni kalendarzowych przed rocznym klasyfikacyjnym zebra- niem Rady Pedagogicznej; fakt przekazania informacji wychowawca dokumentuje od- powiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym, a otrzymanie informacji rodzic potwierdza podpisem na liście obecności;
   4. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, o którym mowa w pkcie 3 dopuszcza się przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w innej formie:
      * za pośrednictwem ucznia wychowawca przekazuje wykaz ocen jego rodzicom, którzy są obowiązani podpisać ten wykaz i zwrócić poprzez dziecko na drugi dzień wycho- wawcy, lub
      * drogą e-mailową, jeśli rodzic przekazał adres poczty elektronicznej, lub
      * poprzez dziennik elektroniczny, albo
      * listem poleconym.

# § 55

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele pro- wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie ocen bieżących, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycie- li, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż zajęcia wychowania fi- zycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.
3. W przypadku zajęć edukacyjnych w oddziałach dwujęzycznych prowadzonych przez dwóch nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć ustalają uczniowi nauczyciele prowadzący te zajęcia w drodze uzgodnienia.
4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasy- fikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Na 14 dni kalendarzowych przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicz- nej:
   1. nauczyciele ustalają uczniom przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z danych zajęć edukacyjnych;
   2. wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – po zasię- gnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
6. Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowa- nia nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika lekcyjnego w ostatnią kolumnę przed kolumną na wpisanie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

# § 56

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć eduka- cyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
   1. stopień celujący – 6 (skrót słowny: cel);
   2. stopień bardzo dobry – 5 (skrót słowny: bd);
   3. stopień dobry – 4 (skrót słowny: db);
   4. stopień dostateczny – 3 (skrót słowny: dst);
   5. stopień dopuszczający – 2 (skrót słowny: dop);
   6. stopień niedostateczny – 1 (skrót słowny: ndst).
2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „−” łącznie ze stop- niem, z wyłączeniem stopni: celujący i niedostateczny.
3. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5 z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym, zaś roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne w arkuszach ocen ucznia wpisuje się w pełnym brzmieniu.
6. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych.
7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka- cyjnych ustala się na podstawie przynajmniej trzech ocen bieżących w okresie, z zastrze- żeniem ust. 9.
8. Dopuszcza się ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych na podstawie dwóch ocen bieżących w okresie w przypadku:
   1. zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
   2. wszystkich zajęć edukacyjnych w drugim okresie klasy programowo najwyższej;
   3. dłuższej nieobecności ucznia lub nauczyciela.
9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Liceum w miarę możliwości umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

# § 57

1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

# § 58

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawo- we obszary:
   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.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
   1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
   2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Liceum.
3. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według nastę- pującej skali:
   1. wzorowe – wz;
   2. bardzo dobre – bdb;
   3. dobre – db;
   4. poprawne – pop;
   5. nieodpowiednie – ndp;
   6. naganne – nag.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia i uwzględnieniu tych opinii.
5. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują w dzienniku lekcyjnym.
6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
7. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia oraz:
   1. pracuje nad sobą i rozwija zainteresowania;
   2. godnie reprezentuje Liceum na zewnątrz;
   3. jest uczciwy, nie ucieka od odpowiedzialności za swoje czyny;
   4. dba o kulturę języka i piękno ojczystej mowy;
   5. wypełnia przyjęte na siebie zadania (np. pomoc innym uczniom, uczestnictwo w pracach zespołu klasowego, Samorządu, organizacji szkolnych i pozaszkolnych);
   6. ma 100℅ frekwencję lub terminowo usprawiedliwia wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, nie ma spóźnień;
   7. zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubie- ra się stosownie do okoliczności;
   8. nie ulega nałogom, nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; nie przynosi do szkoły ww. substancji oraz przed- miotów zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
8. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który zawsze wywiązuje się z obowiąz- ków ucznia oraz:
   1. jest uprzejmy i cechuje się kulturą osobistą;
   2. pracuje nad sobą i rozwija zainteresowania;
   3. jest uczciwy, nie ucieka od odpowiedzialności za swoje czyny;
   4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych i może posiadać maksymalnie do 10 spóźnień, po- nadto terminowo usprawiedliwia nieobecności na zajęciach;
   5. zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubie- ra się stosownie do okoliczności;
   6. nie ulega nałogom, nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; nie przynosi do szkoły ww. substancji oraz przed- miotów zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
9. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który respektuje wszystkie obowiązki ucznia określone w statucie oraz:
   1. jest uczciwy, nie ucieka od odpowiedzialności za swoje czyny;
   2. wypełnia przyjęte na siebie zadania;
   3. terminowo usprawiedliwia nieobecności na zajęciach,
   4. posiada nie więcej niż 14 godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych i nie więcej niż 15 spóźnień;
   5. nie ulega nałogom, nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; nie przynosi do szkoły ww. substancji oraz przed- miotów zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
10. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który respektuje częściowo obowiązki ucznia określone w statucie oraz:
    1. posiada nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych i nie więcej niż 40 spóźnień;
    2. ulega nałogom lecz nie przynosi do szkoły substancji psychoaktywnych lub alkoholu oraz przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
11. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:
    1. nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom Liceum oraz innym uczniom;
    2. nie wypełnia większości obowiązków szkolnych;
    3. nie zawsze postępuje w sposób uczciwy;
    4. nie zawsze wykazuje się kulturą osobistą;
    5. nie dba o kulturę języka;
    6. ulega nałogom;
    7. nie wypełnia przyjętych na siebie zobowiązań;
    8. nie charakteryzuje się schludnym wyglądem;
    9. nie zawsze przestrzega obowiązków ucznia;
    10. posiada nie więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych i nie więcej niż 60 spóźnień.
12. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:
13. nie wypełnia obowiązków szkolnych;
14. nie przestrzega obowiązków ucznia;
15. ma demoralizujący wpływ na otoczenie;
16. jest wulgarny, agresywny, nie wykazuje chęci poprawy;
17. posiada więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych i nie więcej niż 60 spóźnień.
18. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburze- nia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

# § 59

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2. Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfi- kacyjnej z zajęć edukacyjnych są:
   1. obecność ucznia na co najmniej 90% przeprowadzonych zajęć w ciągu roku szkolnego;
   2. usprawiedliwione wszystkie nieobecności ucznia na danych zajęciach edukacyjnych.
3. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o przewi- dywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.
4. Dyrektor na podstawie wniosku oraz na podstawie dokumentacji przedstawionej przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych podejmuje decyzję o odmowie lub o przeprowa- dzeniu sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowiedzi ustne lub ćwiczenia praktyczne. W przypadku języka polskiego i języków obcych spraw- dzenie wiedzy i umiejętności ma formę pisemną i ustną.
5. O doborze zadań i ćwiczeń decyduje nauczyciel stosownie do wymagań edukacyjnych.
6. Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu zło- żenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej.
7. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena nie może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna.
8. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach lub wy- konanych ćwiczeniach praktycznych a także poprawioną i ocenioną pracę pisemną.

# § 60

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o przewi- dywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek powinien zawierać uzasad- nienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.
3. Wychowawca po analizie wniosku może zasięgnąć opinii nauczycieli i pedagoga szkolne- go. Na podstawie tej analizy, uzyskanej opinii oraz posiadanej dokumentacji może posta- nowić o:
   1. uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń;
   2. podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję.
4. Ustalona w ten sposób ocena zachowania może być zmieniona tylko w wyniku zgłoszenia przez ucznia lub rodziców zastrzeżeń jeżeli uznają, że roczna klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

# § 61

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z po wodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczone- go na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza- min klasyfikacyjny.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać eg- zamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
3. Egzamin klasyfikacyjny ucznia:
   1. nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
   2. nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;
   3. realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
   4. realizującego indywidualny tok nauki;
   5. przechodzącego ze szkoły innego typu;

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfika- cyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem.
4. Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
5. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć eduka- cyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia realizującego obowiązek szkolny poza Liceum, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego przebiegu określa odpowied- nie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfiko- wania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych dla uczniów szkoły po- nadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.

# § 62

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę klasyfikacyjną niedostateczny z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy progra- mowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w Li- ceum promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu popraw- kowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
7. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.
8. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości przeprowa- dzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu określa odpo- wiednio rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfi- kowania i promowania uczniów.

# § 63

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfi- kacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub rocz- na ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
   1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza spraw- dzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfika- cyjną zachowania.
4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edu- kacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecz- nej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wy- niku egzaminu poprawkowego.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu po- prawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.
7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem koniecz- ności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowa- nia pracy komisji określa odpowiednie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warun- ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

# § 64

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyż- szej z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzy- skał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra edukacji narodowej na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

# § 65

1. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich ob- owiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.
2. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 powtarza ostatnią klasę liceum.
3. Uczeń kończy liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co naj- mniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
5. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, kończy szkołę liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
6. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

Rozdział 11

# Tradycja Liceum

**§ 66**

1. Liceum posiada własny sztandar.
2. Liceum posiada własny ceremoniał. Do ceremoniału szkolnego należy:
   1. uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej;
   2. uroczyste pożegnanie maturzystów.
3. W Liceum funkcjonują:

Rozdział 12

# Klasy dotychczasowego Liceum

**§ 67**

* 1. w roku szkolnym 2019/2020 klasy I, II i III;
  2. w roku szkolnym 2020/2021 klasy II i III;
  3. w roku szkolnym 2021/2022 klasa III,

dotychczasowego trzyletniego Niepublicznego w Wołowie

1. Począwszy od roku szkolnego 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyj- nego do klasy I dotychczasowego Liceum.
2. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, z dniem 1 września 2021 r. klasę II, a z dniem 1 września 2022 r. klasę III dotychczasowego Liceum.
3. W stosunku do uczniów dotychczasowego Liceum, którzy nie uzyskali promocji do na- stępnej klasy lub nie ukończyli dotychczasowego Liceum mają zastosowanie przepisy art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
4. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnio- nymi w dotychczasowym Liceum stają się nauczycielami i pracownikami Liceum.
5. Do uczniów dotychczasowego Liceum stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statu- tu z zastrzeżeniem ust. 7
6. Do klas dotychczasowego Liceum stosuje się dotychczasowe przepisy, o których mowa w art. 363 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe.
7. Przepisy niniejszego rozdziału tracą moc z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Rozdział 13

# Postanowienia końcowe

**§ 68**

1. Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wołowie
2. Zasady prowadzenia przez Liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odręb- ne przepisy.
3. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.