Схвалено ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою наказом в.о.директора

Комарівського ЗЗСО І-ІІ ст. Комарівського ЗЗСО І-ІІ ст.

Протокол № 1 від 29.08.2022р. № від

Голова педагогічної ради В.о.директора:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Іськів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Іськів

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ**

 **КОМАРІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ**

**ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ**

**БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Комаріка 2022**

**І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1.Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти ( далі – внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Комарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів . Вона має гарантувати якість освітньої діяльності і забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.

1.2.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Комарівського ЗЗСО І-ІІ ст. розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року №2125 -VІІІ (частина 3 статті 41 Система забезпечення якості освіти) та Закону України «Про повну

загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463- ІХ( стаття 42 розділу VІ

Забезпечення якості повної загальної середньої освіти)і передбачає здійснення таких процедур і заходів:

• стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

• систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

• критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

• критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

• критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівників;

• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління;

• забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

• інші процедури та заходи.

Складовими напрямами внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу є:

1. Освітнє середовище.

2. Система оцінювання освітньої діяльності учнів.

3. Система педагогічної діяльності.

4. Система управлінської діяльності.

**ІІ. СТРАТЕГІЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ**

**2.1.Стратегія забезпечення якості освіти базується на наступних принципах**:

• принцип цілісності, який полягає в єдності усіх видів освітніх впливів на учня, їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж

життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

• принцип відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;

• принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності ;

• принцип відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.

**2.2.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ** передбачає здійснення таких процедур і заходів:

• функціонування системи формування компетентностей учнів;

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового потенціалу ;

• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.

**2.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ** за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає:

• самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти;

• моніторинг якості освіти.

**2.4. ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ:**

• здійснення систематичного контролю за освітнім процесом у школі;

• створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання стану освітнього процесу ;

• аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, підтримка високої мотивації навчання;

• створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку

та самореалізації учнів і педагогів;

• прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу у закладі освіти.

**ІІІ. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

**3.1.МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ**

**ПРОГРАМ**

3.1.1.Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності. Стандарти загальної середньої освіти для кожного

освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки. Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти ( стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах школи.

3.1.2.На підставі Міністерських програм школа розробляє освітню програму

та навчальний план. **ОСВІТНЯ ПРОГРАМА** спрямована на створення сучасного освітнього середовища з урахуванням національного проєкту «Нова українська школа»; формування загальної культури особистості учнів; їх адаптацію до життя в суспільстві; створення основи для усвідомленого вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; виховання

громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, оточуючого середовища**. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН** є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджує директор і погоджує з педагогічною радою.

**ІV.СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ**

**ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ педагогами** передбачає:

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

• надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

• контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями;

• об’єктивне оцінювання результатів навчання.

**ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ учнями** передбачає:

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

**ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ педагогічні працівники**

Школи можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

• відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

• позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

**ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ учні** можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

• повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

**V. КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ**

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво

необхідних знань і умінь учнів.

Оцінювання ґрунтується на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти школі включає критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання. Оприлюднення та інформування про критерії оцінювання прозоре і зрозуміле для всіх учасників освітнього процесу.

Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна:

• мати у своїй основі чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів;

• дозволяти гарантовано досягти і перевищити ці результати;

• заохочувати учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку;

• розвивати в учнів впевненість у своїх здібностях і можливостях;

• використовувати самооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент навчальної діяльності.

Система оцінювання неможлива без інформування учнів про критерії оцінювання та розуміння того, як і за що їх оцінюють.

Процес інформування і оприлюднення критеріїв потрібно розпочинати із критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

При виконанні обов’язкового виду роботи вчитель повинен мати розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН, а також враховують особливості вивчення теми (обсяг годин на вивчення, кількість обов’язкових робіт), освітню програму школи, компетентнісний підхід до викладання предмету (курсу), організаційну форму проведення навчального заняття).

Батьків і учнів інформувати про правила та процедури оцінювання навчальних досягнень, передусім – про порядок поточного та підсумкового оцінювання, чинники, які впливають на тематичне оцінювання учнів тощо. З правилами і процедурами оцінювання батьків і учнів ознайомлювати на початку навчального року. Пам’ятати, що оцінка має стимулювати учнів до навчання, а не використовуватись для покарання.

Метою навчання є сформовані компетентності. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентністного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

**Основними функціями оцінювання здобувачів освіти є :**

**• КОНТРОЛЮЮЧА** - визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

**• НАВЧАЛЬНА** - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх

систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

**• ДІАГНОСТИКО-КОРИГУВАЛЬНА** - з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному,

вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

**• СТИМУЛЮВАЛЬНО-МОТИВАЦІЙНА** - формує позитивні мотиви навчання;

**• ВИХОВНА** - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.

**ПРИ ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВРАХОВУЮТЬСЯ**:

• характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

• якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

• сформованість предметних умінь і навичок;

• рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати,

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

• досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези);

• самостійність оцінних суджень.

Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою і доповнюють одна одну:

• повнота знань - кількість знань, визначених навчальною програмою;

• глибина знань - усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань;

• гнучкість знань - уміння учнів застосовувати набуті знання у стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності із вже відомих;

• системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії і послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших;

• міцність знань - тривалість збереження їх в пам'яті, відтворення їх в необхідних ситуаціях.

**СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВКЛЮЧАЄ** поточний, тематичний, семестровий, ДПА контроль знань та вмінь здобувачів освіти.

За результатами моніторингових досліджень, що стосуються системи оцінювання навчальних досягнень учнів, здійснювати:

• порівняльний аналіз між результатами ДПА та підсумковим оцінюванням

учителя з предмету (курсу);

• аналіз середнього балу класів за підсумками семестрового і річного

оцінювання

• порівняльний аналіз навчальних досягнень новоприбулих учнів із рівнем

навчальних досягнень у попередніх закладах освіти ;

• порівняльний аналіз середнього балу навчальних досягнень учнів з

окремих предметів.

Використання оцінювання у балах як мірила оцінювання має не завжди

позитивний ефект для визначення навчальних досягнень учнів, які б

враховували індивідуальний поступ учня. Тому в освітньому процесі

застосовувати формувальне оцінювання.

Формувальне оцінювання має на меті:

• підтримати навчальний розвиток дітей;

• вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку;

• діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання;

• вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;

• аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення

щодо корегування програми і методів навчання відповідно до

індивідуальних потреб дитини;

• мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;

• виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися

помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

**VІ. КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ**

**ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДПРАЦІВНИКІВ**

Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її

результативність основним робочим документом календарним (календарно-тематичним) планом.

Календарне планування розробляється вчителем самостійно або спільно з

іншими педагогами в структурі методичного об’єднання.

Розроблюючи календарно-тематичні плани, враховувати:

• Державні стандарти загальної середньої освіти;

• навчальні програми предметів (курсів);

• освітню програму закладу освіти.

**КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН** повинен бути синхронізованим з

освітньою програмою школи. Обсяг запланованих годин за планом не

повинен перевищувати або бути меншим за обсяг годин робочого

навчального плану освітньої програми закладу освіти.

**Календарно-тематичний план** – це результат творчої роботи вчителя, його

бачення способів і напрямів отримання очікуваних результатів навчання.

Учитель сам визначає необхідний обсяг годинна вивчення теми, може

змінювати послідовність їх вивчення, визначати обов’язкові види робіт.

Форма ведення календарно-тематичного плану є довільною. У першу

чергу, план має бути зручним для використання самим учителем.

Календарно-тематичний план, крім тем уроків та дат їх проведення, опису

наскрізних змістових ліній, визначення ключових компетентностей, які

розвиваються на даному уроці, домашніх завдань може містити інші

компоненти на розсуд вчителя.

Календарно-тематичні плани **РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ І ПОГОДЖУЮТЬСЯ**

заступником директора з навчально-виховної роботи або директором при відсутності посади заступника. У кінці навчального року вчителі самостійно аналізують виконання навчального плану з записом у класному журналі та засвідчують особистим підписом.

Процес навчання не може спиратись лише на передачу знань і навичок від

учителя до учня. Вчителі мають вчити учнів умінням робити висновки,

самостійно ухвалювати рішення, критично мислити. Щоб досягти цієї мети,

необхідно формувати ключові компетентності, простежувати у викладанні

предметів (курсів) наскрізні змістові лінії.

**ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ СТВОРЮЮТЬ ТА/АБО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ОСВІТНІ РЕСУРСИ**

**(ЕЛЕКТРОННІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ВІДЕОМАТЕРІАЛИ, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ, ВЕБСАЙТИ,**

**БЛОГИ ТОЩО).**

Одним із результатів реалізації набутого досвіду педагогічними працівниками є

створені ними освітні ресурси. Основні види освітніх ресурсів, які можуть

створюватись педагогічними працівниками:

• розробки, плани-конспекти, сценарії проведення навчальних занять;

• додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків;

• тестові перевірочні контрольні роботи та моніторинги;

• практичні і проектні завдання для роботи учнів під час проведення

навчальних занять та вдома;

• завдання для самостійного опрацювання учнями;

• навчальні програми;

• календарно-тематичні плани;

• електронні освітні ресурси для дистанційного навчання;

• інші інформаційні ресурси.

Педагогічні працівники створюють освітні ресурси, які використовують у своїй

роботі, поступово формуючи власне освітнє портфоліо. Створені освітні

ресурси вчитель може використати для обміну педагогічним досвідом в межах

закладу (семінари, майстер-класи, засідання методичних об’єднань), на рівні

району, області, всієї країни. Оприлюднюватись освітні ресурси можуть на

сайті закладу освіти, освітніх сайтах, фахових виданнях, матеріалах

конференцій, збірниках наукових праць тощо. Обмін досвідом сприяє

професійному зростанню педагогів.

Оцінювання педагогічних працівників за цим критерієм може відбуватись

шляхом вивчення створених освітніх ресурсів. Ця інформація може

використовуватись при атестації вчителя, визначенні заходів морального та

матеріального заохочення. Портфоліо із зібраним власним освітнім продуктом є

своєрідним капіталом, який є основою професійного зростання та підвищення

кваліфікації вчителя.

Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника

включає в себе **АТЕСТАЦІЮ ТА СЕРТИФІКАЦІЮ**.

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на

всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних

працівників. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або

позачерговою.

Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки

діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного

розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації,

порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від

попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний

аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки колег вчителя, який

атестується тощо.

**VІІ. НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ, ЇХ**

**БАТЬКАМИ, ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ**

Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки

партнерства.Найважливішим напрямом, який забезпечує педагогіку

партнерства у закладі освіти, є особистісно орієнтована технологія навчання.

Вона ставить сьогодні в центр усієї шкільної освітньої системи особистість

дитини, її можливості для саморозвитку, забезпечення комфортних,

безконфліктних та безпечних умов навчання. Особистісно орієнтоване

навчання спрямоване на вирішення завдань розвитку в учнів стійкого інтересу

до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися.

Необхідні умови особистісно орієнтованого навчання:

• відмова від орієнтації освітнього процесу на пересічного школяра;

• обов’язкове максимально можливе врахування інтересів кожної дитини;

• підхід до дитини як до особистості;

• забезпечення свободи і прав дитини в усіх проявах її діяльності;

• урахування вікових та індивідуальних особливостей дитини;

• забезпечення морально-психологічного комфорту дитини.

Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань

організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок.

Дбаючи про ефективну взаємодію з батьками, учитель повинен враховувати

важливість таких чинників:

1. Доброзичливе ставлення до дитини. Психологічний контакт з батьками

легше налагодити, якщо вчитель виявляє розуміння дитини, симпатизує їй,

бачить позитивні риси.

2. Запрошення батьків до співпраці. Доброзичливість, відкритість у

спілкуванні з батьками – перший крок до співпраці з ними. З такою

ініціативою має виступити вчитель, оскільки до цього його зобов’язує

професійний обов’язок.

3. Визнання батьків партнерами у співпраці заради дитини. Учитель повинен

завжди наголошувати на важливій ролі батьків у вихованні та розвитку

дитини. Пошук нових форм співпраці. Особливо корисний обмін думками

з батьками щодо налагодження взаєморозуміння з дітьми.

Вивчати громадську думку комунікації педагогічних працівників з

батьками шляхом проведення анкетування педагогічних працівниківі

батьків.

У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва,

взаємонавчання та інших форм професійної співпраці.

**VІІІ. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ**

 У закладі затверджено стратегію розвитку закладу, спрямовану на

підвищення якості освітньої діяльності. Внутрішня система забезпечення якості

освіти та якості освітньої діяльності визначає стратегію управління в закладі

освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи. Для цього

застосовується моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти як

систему збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про стан

освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційного

забезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень

щодо підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього

процесу, їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів,

а також інноваційного розвитку закладу.

Управління процесом забезпечення якості освіти в Комарівському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів забезпечується внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, положення, рішення, накази тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення.

Відповідальні за впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості

освіти та якості освітньої діяльності є педагогічні працівники, методичні

об’єднання, педагогічна рада закладу, директор, шляхом узгодженості (координації) діяльності щодо забезпечення необхідного рівня якості освітнього процесу.

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ**.

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу є

наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування.

Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів

загальної середньої освіти, забезпечують можливість досягнення

компетентностей. До послуг учнів – 9 навчальних кабінетів, 1 комп’ютерний

клас , майстерня, спортивна зала, майданчик, їдальня.

Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою становить 90

%.

Школа повністю підключена до мережі Internet, має доступ до баз даних у

режимі on-line шляхом використання програми «Курс: Школа», має електронну

пошту – komarivka1@ukr.net, офіційний вебсайт та сторінку у мережі

Facebook.

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти

сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та система

електронного документообігу.

У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього

процесу та освітньої діяльності:

• електронна система звітності;

• електронна база даних учнів школи;

• електронна база даних педагогічних працівників;

• електронна книга наказів;

• бібліотечна інформаційна система.

Публічність інформації про діяльність закладу освіти забезпечується згідно зі

статтею 30 Закону України «Про освіту».

На офіційному вебсайті школи розміщена інформація, яка підлягає

обов’язковому оприлюдненню:

✓ статут закладу освіти;

✓ ліцензії на провадження освітньої діяльності;

✓ структура та органи управління закладу освіти;

✓ кадровий склад закладу освіти ;

✓ освітня програма, що реалізується в закладі освіти;

✓ територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його

засновником;

✓ фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

✓ мова освітнього процесу;

✓ штатний розпис,кошторис, наявність вакантних посад;

✓ матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

✓ результати моніторингу якості освіти;

✓ річний звіт про діяльність закладу освіти (Звіт директора щодо діяльності

закладу за навчальний рік);

✓ правила прийому до закладу освіти;

Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження

та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога.

Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті,

Систематично поновлюється.

Показники ефективності реалізації: відповідність вимогам Закону України «Про

освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти. З метою

використання інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного

управління освітнім процесом в закладі освіти створено інформаційноосвітнє

середовище на порталі інформаційної системи управління освітою (ІСУО).

**ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

Положення «Про внутрішню систему забезпечення якості освіти» ухвалюється

педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту

схвалення.