Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250

**Klasifikační řád - hodnocení a klasifikace (**diagnostika) **žáků OA v Chrudimi**

# (příloha školního řádu č. 1)

 Čj.: OACR 696/2021

#### Obecná ustanovení

Během studia na Obchodní akademii v  Chrudimi jsou hodnoceny jednak výsledky studia žáků v jednotlivých předmětech a jednak chování žáků. Výsledky vzdělávání jsou vyjádřeny známkou udělenou na konci klasifikačního období. Ve škole je používána pouze klasifikace číselně vyjádřenými stupni, slovní hodnocení se nepoužívá. Studijní požadavky na žáky jsou stanoveny profilem absolventa, který je součástí platného školního vzdělávacího programu. Souhrn studijních požadavků je jednotlivými vyučujícími vhodně modifikován podle individuálních okolností, jako jsou specifické vlastnosti žáka či třídního kolektivu vyplývající z pedagogické diagnostiky. V rámci činnosti předmětových komisí školy jsou tyto požadavky naopak sjednocovány, aby bylo dosaženo vyrovnaného průběhu vyučovacího procesu a nároků na žáky v jednotlivých třídách ročníku. Stanovování studijních nároků na žáky je také usměrňováno na základě požadavků státní formy maturitní zkoušky.

Chování žáka během studia v jednotlivých klasifikačních obdobích je vyjádřeno známkou z chování. Požadavky na chování žáků (částečně i na plnění jejich studijních povinností) jsou rozvedeny ve školním řádu - část II. - Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků.

Hodnocení studijních výsledků a chování je u každého žáka nutno zásadně oddělit. Známka z předmětu nevyjadřuje chování žáka v příslušných vyučovacích hodinách, známka z chování nereaguje na prospěch.

Hodnocení studijních výsledků a chování žáků probíhá v souladu se zásadami GDPR.

Kromě klasifikace prospěchu a chování je k dispozici také stupnice pochval a kázeňských opatření, jež jsou uvedena ve školním řádu - část III. - Výchovná opatření.

## **Klasifikace prospěchu v předmětech**

Klasifikace prospěchu se dělí na **průběžnou** a **celkovou**. Při hodnocení průběžném je vhodné rozlišovat ještě klasifikaci zásadního významu a klasifikaci doplňující, rozdíl mezi oběma je však do značné míry věcí osobního posouzení vyučujícího.

**Pro hodnocení ve všech předmětech platí tyto zásady:**

**-** vyučující uplatňuje partnerský a komunikativní přístup k žákům;

* vyučující jasně vymezí své požadavky na žáky a ty pak důsledně dodržuje;
* vyučující ukáže perspektivu všem žákům, zvláště těm slabším;
* žáci jsou hodnoceni soustavně během celého klasifikačního období, vyučující vede

o klasifikaci žáka evidenci;

* při ústním zkoušení vyvolává vyučující žáky tak, aby počet zkoušení byl pokud možno rovnoměrný, aby se co nejvíce žáků ze třídy účastnilo i písemného prověřování znalostí a aby prověrky byly rovnoměrně rozloženy;

- hodnotí se nejen znalost faktografie, ale též stupeň porozumění jejich obsahu, schopnost

 jejich aplikace, a to i v mezipředmětových vztazích;

- vyučující při hodnocení vezme v úvahu i formu mluveného nebo písemného projevu zkoušených žáků a dodržování normy úpravy písemností;

- chyba není pokládána za nežádoucí jev, ale za přirozený průvodní znak poznávání;

* výsledek prověřování znalostí učitel žákovi oznamuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů; po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě a výsledky hodnocení písemných zkoušek oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů;
* vzhledem k tomu, že hodnocení má informační a diagnostickou hodnotu, je vhodné využívat formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení vedle hodnocení učitele.

**Průběžná klasifikace:**

Pokud není pro jednotlivé předměty stanoveno jinak, je vyučující povinen během pololetí hodnotit každého žáka známkou nejméně dvakrát, a to za výkony, jež umožní hlouběji poznat žákovy kvality (klasifikace zásadního významu). Za takové hodnocení se považuje např.:

* osnovami předepsaná písemná práce (kompozice) nebo jiná písemná práce obdobného rozsahu;
* ústní zkoušení, jež se dotkne hlouběji zadaného problému a umožní poznat schopnost žáka řešit problém a vyvozovat souvislosti;
* slohové práce, diktáty, mluvnická cvičení s všestrannějším zaměřením apod.

Podle povahy předmětu je vhodné klasifikovat průběžně i jednotlivé dílčí výkony a oceňovat známkami i aktivitu při plnění zadaných úkolů. Tato klasifikace má charakter doplňující a nemůže nahradit výše uvedené hodnocení zásadního významu.

V předmětech písemná a elektronická komunikace a informační technologie hodnocení vychází ze splnění limitů výkonnosti daných osnovami.

V předmětu tělesná výchova vychází hodnocení z diagnostiky žáků, z poznání jejich předpokladů, aktuálních možností, zdravotního stavu a pohybových zájmů. Rozhodujícím kritériem pro hodnocení je přístup k předmětu, aktivita při jednotlivých činnostech a individuální změny – dovednostní, výkonnostní, postojové.

V jednohodinovém předmětu občanská nauka stanoví vyučující na počátku školního roku kritéria pro hodnocení, v nichž podstatnou roli bude hrát zájem o obsah předmětu a aktivita v hodinách. Požadavek dvou známek za pololetí není nutno dodržet.

V nepovinném předmětu sportovní hry je hodnocena pravidelná účast a aktivita v hodinách, vzít v úvahu lze i výkony ve sportovních turnajích.

**3. Termíny písemných zkoušek**

Třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími sestaví na počátku školního roku plán písemných zkoušek, podle kterého jsou písemné zkoušky v těch předmětech, v nichž jsou osnovami předepsány, rovnoměrně rozloženy na celé klasifikační období. Plán je sestaven tak, aby žáci nepsali během jednoho dne více než jednu písemnou práci, u níž se předpokládá doba vypracování nejméně 45 minut. Třídní učitel koordinuje průběh prověřování znalostí žáků v různých předmětech tak, aby nedošlo k značné kumulaci dalších písemných prací v jednom dnu, případně aby rozsáhlejší opakování látky v různých předmětech byla rovnoměrně rozložena na delší období. Podklady pro tuto činnost může kromě vyučujících získávat i od zástupců třídní samosprávy (školní řád – část I. – Práva žáků a zákonných zástupců žáků.

### 4. Konzultační hodiny

Žáci mají možnost konzultovat látku s vyučujícími v konzultačních hodinách, které se uskutečňují v čase mimo pravidelné vyučování. Vyučující tuto konzultaci poskytne na předběžné vyžádání. Přehled konzultačních hodin je na počátku školního roku zveřejněn. Stejně tak mají žáci možnost radit se s výchovným poradcem a s drogovým preventistou školy, jenž je zároveň poradcem pro potírání projevů šikanování. Jména obou vyučujících jsou zveřejněna na počátku školního roku.

**5. Hodnocení výsledků vzdělávání - celková klasifikace:**

Provádí se na konci pololetí v termínu stanoveném ředitelkou školy. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň
prospěchu určí na základě průběžné klasifikace za příslušné období. Na tento způsob hodnocení musí být žáci předem upozorněni. Vyučující hodnotí žáky v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu. Pro závěrečnou klasifikaci v předmětech, a to s přihlédnutím k rozdílům mezi předměty převážně teoretickými a předměty orientovanými spíš prakticky, platí tato kritéria:

Základní formou hodnocení je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1 až 5.

## Stupeň 1 – výborný

Žák v plném rozsahu ovládá požadovanou látku, chápe a správně reprodukuje jednotlivá fakta a rovněž jejich vzájemné vztahy. Požadované činnosti intelektuální i motorické vykonává rychle, přesně a správně. Poznatky uplatňuje při samostatném řešení dalších úkolů. Myslí logicky, jeho charakteristickým znakem je iniciativa a tvořivost. Má správný ústní i písemný projev, po grafické stránce jsou jeho práce formálně správné a úhledné. Zadané úkoly je schopen dovést ke kvalitním výsledkům. Je schopen samostatným studiem dál rozvíjet své znalosti a schopnosti.

## Stupeň 2 – chvalitebný

Žák látku v podstatě ovládá, dopouští se jen nezávažných chyb, které si je schopen uvědomit a napravit. Požadované činnosti vykonává správně, občas potřebuje menší pomoc vyučujícího. Myslí logicky, je tvořivý a iniciativní. Jeho jazykový a grafický projev je kvalitní, bez větších nepřesností. Může pracovat samostatně nebo jen s menší dopomocí a je schopen zadaný úkol dovést do správného výsledku.

## Stupeň 3 – dobrý

Žák látku v zásadě ovládá, ale v jeho znalostech se vyskytují občas mezery. Požadované činnosti nevykonává vždy přesně, ale s pomocí učitele je schopen své chyby opravit. Při uplatňování poznatků a provádění hodnocení postupuje podle učitelových návodů, bez samostatného přístupu. Jeho jazykový projev je méně plynulý, také v projevu grafickém má častěji chyby. Samostatně může v látce dál pokračovat jen s obtížemi, potřebuje trvalou pomoc učitele.

## Stupeň 4 – dostatečný

Žák má ve znalostech značné mezery, látku chápe povrchně, není schopen vyvozovat složitější závěry a samostatně plnit jen průměrně obtížné úkoly. Na soustavnou pomoc učitele je odkázán prakticky ve většině činností, chybí mu schopnost logického myšlení, je málo iniciativní nebo je jeho iniciativa nesprávně zaměřena. Výsledky jeho činností jsou zpravidla značně nekvalitní, jeho projev jazykový i grafický má velké nedostatky, chyby opravuje jen s pomocí učitele. Samostatné studium mu dělá zásadní problémy.

## Stupeň 5 – nedostatečný

Žák má v osvojení látky velmi značné a závažné mezery. Není zpravidla schopen plnit i jednodušší úkoly, postrádá schopnost logicky vyvodit závěry a řídit se jimi. Jeho myšlení je nesamostatné. Dopouští se chyb obsahových i formálních a není je zpravidla ani s pomocí schopen odstraňovat. Nedovede samostatně pracovat, nemůže být pověřen plněním složitějšího úkolu. Nedovede studovat.

**Zásady klasifikace výchovných předmětů**

Mezi výchovné předměty patří výchova tělesná.

## Hodnocení výsledků žáků

Hodnocení žáků vychází z diagnostiky žáků, z poznání jejich předpokladů, zdravotního stavu a také pohybových zájmů. Učitel respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi, dosavadními pohybovými zkušenostmi žáků, proto je žák hodnocen za změnu vlastního výkonu (dovednosti) či snahu o tuto změnu a za aktivitu.

Hodnocení žáka v tělesné výchově vychází:

* z vlastní aktivity žáka při hodinách tělesné výchovy, jeho přístupu k pohybovým činnostem a snahy naučit se něčemu novému;
* z výsledků hodnocení pohybových schopností a dovedností, herních činností jednotlivce a týmového herního výkonu u daného žáka;
* z výsledků testování tělesné zdatnosti (motorické testy);
* z úrovně osvojení základních teoretických poznatků;
* z postoje žáka k plnění úkolů školní tělesné výchovy.

Oslabení žáci, kteří jsou zařazeni do oddělení zdravotní tělesné výchovy, se klasifikují z učiva povoleného lékařem.

Specifikace celkového hodnocení – kritéria:

Základní formou hodnocení je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1 až 5.

## Stupeň 1 – výborný

Žák je velmi aktivní, jeho projev je výkonnostně i kvalitativně na velmi dobré úrovni, esteticky působivý, originální. Případné dispoziční nedostatky se usilovně snaží nahradit kvalitou ostatních výše uvedených kritérií. Jeho přístup k zadávaným úkolům je velice pozitivní. Stupeň osobního zlepšení je, adekvátně k jeho dispozicím, zřetelný a trvalý.

## Stupeň 2 – chvalitebný

## Odlišnost od stupně 1 je dána nižší úrovní výkonu a kvality jeho projevu. Stupeň jeho zlepšení není tak výrazný, spíše stagnuje.

## Stupeň 3 – dobrý

Žák je v činnostech převážně pasivní. Jeví velmi malou snahu o vykompenzování svých dispozičních nedostatků. Pohybově, tělesně, případně esteticky i znalostmi stagnuje nebo dochází k mírnému zhoršení.

## Stupeň 4 – dostatečný

Tímto stupněm hodnotíme zcela výjimečně. Výkonnostní výsledky i znalosti jsou téměř nedostačující, bez snahy o kompenzaci prostřednictvím sledovaných kritérií. Celkově dochází ke zhoršování.

## Stupeň 5 – nedostatečný

Tímto stupněm hodnotíme zcela výjimečně. Výkonnostní výsledky i znalosti jsou nedostačující, bez snahy o kompenzaci prostřednictvím sledovaných kritérií. Celkově dochází k výraznému zhoršování výkonu žáka.

Žákům, kterým byl povolen individuální vzdělávací plán (IVP), je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného vzdělávacím programem. Pravidla hodnocení žáků s IVP jsou součástí vypracovaných a schválených individuálních vzdělávacích programů jednotlivých žáků.

Tento výše uvedený obecně stanovený přehled znaků hodnocení je každý vyučující povinen aplikovat na podmínky svého předmětu a v případě potřeby i na specifickou situaci ve třídě tak, aby uplatňování nároků na jednotlivé klasifikační stupně mělo motivující a nikoliv demotivující dopad. Vyučující přihlíží k tomu, že nedostatky ve znalostech, návycích, myšlenkových postupech atd. mohou být dalším studiem odstraněny úplně nebo alespoň zčásti a že proto kategorické uplatňování všech kriterií od počátku studia může některé žáky, kteří mají předpoklady ke studiu, spíš odrazovat. Na druhé straně uplatňování přiměřených nároků a jejich postupné zvyšování je důležitým nástrojem rozvoje osobnosti žáka. Proto je klasifikace znalostí činnost, v níž se prolíná uplatňování předem daných kriterií s individuálním přístupem k žákovi. Na konci prvního pololetí příslušného školního roku se může žákovi vydat výpis z vysvědčení, na konci druhého pololetí se vydává vysvědčení.

**Celkové hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno stupni:**

* prospěl s vyznamenáním - klasifikace v žádném povinném předmětu není horší než stupeň 2 (chvalitebný), průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50

a chování je hodnoceno jako velmi dobré;

* prospěl - není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 (nedostatečný);
* neprospěl - klasifikace v některém povinném předmětu je vyjádřena stupněm 5 (nedostatečný);
* nehodnocen – není-li možné hodnocení v některém předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

Pokud žáka nelze hodnotit, platí následující ustanovení:

Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl.

**Komisionální zkoušky**

* opravná zkouška

žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Známka je konečná pro celkovou klasifikaci. Žák, který opravnou zkoušku nevykonal úspěšně nebo se k jejímu konání nedostavil, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák, který nevykonal opravnou zkoušku úspěšně, může písemně požádat ředitelku školy o povolení opakování ročníku. Ředitelka školy rozhodne na základě posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti;

* přezkoumání výsledků hodnocení

požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka o přezkoumání výsledků hodnocení nebo koná-li se přezkoumání z podnětu ředitelky školy.

**Rozdílová zkouška** – přestupuje-li žák z jiné střední školy, formu zkoušky určí vyučující pověřený ředitelkou školy. Známka není konečná pro celkovou klasifikaci v daném pololetí.

**Dodatečná zkouška**

* vykoná ji žák, který byl dlouhodobě nemocen nebo byl omluven z jiného objektivního důvodu. Žák musí požádat ředitelku školy o prodloužení klasifikace v daném klasifikačním období;
* vykoná ji žák, je-li osvobozen od povinnosti docházet denně do školy (individuální vzdělávací plán);
* známka není konečná pro celkovou klasifikaci v daném pololetí, pokud byl žák v příslušném pololetí alespoň částečně klasifikován; známka je konečná pro celkovou klasifikaci v daném pololetí, pokud nebyl žák v příslušném pololetí klasifikován.

**6. Chování žáků**

**Výchovná opatření**

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a další výchovná opatření. Každé výchovné opatření je zapsáno ve školní dokumentaci a je písemně sděleno zákonnému zástupci žáka.

1. **Pochvaly**

**Pochvala ředitelky školy**

Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění

za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

**Pochvala třídního učitele**

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

1. **Další výchovná opatření**

a) **Napomenutí třídního učitele**; uděluje se za méně závažné přestupky proti školnímu řádu. Pozdní příchod do vyučovací hodiny (2x ).

b) **Důtka třídního učitele**; uděluje se za opakované méně závažné přestupky. Více zápisů v TK – vyhodnocení dle závažnosti.

Pozdní příchod do vyučovací hodiny (5x); neomluvené hodiny (1 až 2) a závažnější přestupky proti školnímu řádu. Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky ředitelce školy.

c) **Důtka ředitelky školy**; uděluje ji ředitelka školy, zpravidla po projednání v pedagogické radě. Uděluje se za hrubé porušení školního řádu, za opakovaná porušení školního řádu ve chvíli, kdy se mírnější výchovná opatření minula účinkem.

Pozdní příchod do vyučovací hodiny (8x); neomluvené hodiny (3 až 7); k neomluveným hodinám (8 až 24) se kromě důtky ředitelky školy váže snížená známka z chování – stupeň 2 na konci každého klasifikačního období; k neomluveným hodinám (25 a více) se kromě důtky ředitelky váže snížená známka z chování – stupeň 3 na konci každého klasifikačního období.

d) **Podmíněné vyloučení ze studia**; uděluje vždy ředitelka školy. Ředitelka školy informuje pedagogickou radu. Uděluje se za velmi hrubé porušení školního řádu nebo norem chování, které by mohlo vést k ohrožení zdraví, života nebo majetku. Dále v okamžiku, kdy selhaly všechny nižší stupně výchovných opatření, případně kdy selhala působnost snížené známky z chování. Podmínka může být stanovena maximálně na dobu jednoho roku. Ředitelka školy vše projedná s žákem nebo s jeho zákonným zástupcem za účasti třídního učitele a výchovné poradkyně. Toto výchovné opatření se většinou pojí se sníženou známkou z chování na konci každého klasifikačního období.

e) **Vyloučení ze studia;** uděluje vždy ředitelka školy. Ředitelka školy informuje pedagogickou radu. Uděluje se za velmi hrubé přestupky, které jsou uvedeny ve školním řádu. Vyloučení může dále nastat ve chvíli, kdy došlo k přestupku proti školnímu řádu ve lhůtě dané podmíněným vyloučením, není to však podmínkou. Ředitelka školy vše projedná s žákem nebo jeho zákonným zástupcem za přítomnosti třídního učitele a výchovné poradkyně. Toto výchovné opatření se vždy pojí se sníženou známkou z chování na konci každého klasifikačního období.

Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a dalšího výchovného opatření prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.

**C) Klasifikace chování**

Ke klasifikaci chování může dojít pouze na konci klasifikačního období. Klasifikační stupně z chování jsou tyto:

**stupeň 1 – velmi dobré**

Udělení tohoto stupně je nutnou podmínkou pro udělení pochvaly.

**stupeň 2 – uspokojivé**

Tento stupeň se uděluje za hrubé porušení školního řádu, případně za opakovaná porušení školního řádu ve chvíli, kdy se výchovná opatření minula účinkem. Druhému stupni může předcházet důtka ředitelky školy.

**stupeň 3 – neuspokojivé**

Tento stupeň se uděluje za velmi hrubé porušení školního řádu nebo norem chování, které by mohlo vést k ohrožení zdraví, života nebo majetku. Dále v okamžiku, kdy selhaly jednotlivé stupně výchovných opatření. Předchozí snížení známky z chování na 2. stupeň není podmínkou. Tento stupeň se zpravidla pojí s podmíněným vyloučením či vyloučením ze studia.

**7. Informace o výsledcích studia**

Vyučující podávají zákonným zástupcům žáků a zletilým žákům informace při třídních schůzkách SRP OA Chrudim, které jsou svolávány pravidelně dvakrát ročně, dále v průběhu konzultačního odpoledne, případně podle potřeby – např. při mimořádných třídních schůzkách, které organizuje třídní učitel na základě žádostí zákonných zástupců nebo i na základě vlastního rozhodnutí. Zákonní zástupci mohou získat informace také na webových stránkách školy v sekci Bakaláři - v části – klasifikace, individuální návštěvou školy, schůzkou s vyučujícím - lze dohodnout kdykoliv. Otázku, komu lze informace o prospěchu a chování poskytnout, řeší školní řád – část I. - Práva žáků a zákonných zástupců žáků.

V Chrudimi 31. srpna 2021 Ing. Zdeňka Vichrová v. r.

 ředitelka školy