

TILSYNSRAPPORT

Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø

##### Senja kommune – Finnsnes barneskole

##### 28.01.2022

#### Sammendrag

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ført tilsyn med Senja kommune og Finnsnes barneskole. Temaet for tilsynet er arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø på skolenivå.

Vi har undersøkt om Finnsnes barneskole oppfyller pliktene til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Som en del av tilsynet gjennomførte vi besøk på Finnsnes barneskole 21. og 22. oktober 2021. Vi har snakket med elever, foreldre, ansatte og rektor. I tillegg har skolen gjennomført egenvurdering og sendt inn øvrig dokumentasjon til oss. Rapportens tilhørende vedlegg viser den komplette oversikt over dokumentasjonsgrunnlaget. Videre har vi innhentet informasjon fra våre egne systemer og offentlige registre samt informasjon fra skolens og kommunens nettside.

Med utgangspunkt i den informasjonen vi har mottatt gjennom egenvurderinger, dokumentasjon og intervjuer, konkluderte vi i foreløpig rapport av 15.11.2021 med at skolen ikke oppfylte alle lovkrav i aktivitetsplikten for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Vi varslet derfor pålegg om retting.

Senja kommune ved Finnsnes barneskole har innen fristen 06.12.2021 sendt inn en redegjørelse. Det er vist til at skolen har iverksatt tiltak og gjort endringer med hensyn til de lovkrav som Statsforvalteren vurderte ikke å være oppfylt. På bakgrunn av kommunens erklæring og dokumentasjon som er innsendt, er vi etter en samlet vurdering i den endelige rapporten, nå kommet til at skolen oppfyller regelverket på alle de områdene som er undersøkt. Vi fatter derfor ikke vedtak med pålegg om retting, slik det var forhåndsvarslet i den foreløpige rapporten, men vi avslutter tilsynet.

Når det gjelder begrunnelsen for hvorfor vi har konkludert med at lovkravene er oppfylt, viser vi til våre vurderinger i rapporten til hvert enkelt lovkrav. Vi ønsker å påpeke at våre konklusjoner bygger på et konkret kildemateriale og tar bare utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert.

###### Innholdsfortegnelse

1. [Innledning 4](#_bookmark0)
	1. [Kort om kommunen 4](#_bookmark1)
	2. [Om gjennomføringen av tilsynet 4](#_bookmark2)
2. [Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller](#_bookmark3) [kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 5](#_bookmark3)
	1. [Rettslige krav 5](#_bookmark4)
	2. [Våre undersøkelser og vurderinger 7](#_bookmark5)
	3. Våre konklusjoner etter foreløpig rapport 15.11.2021……………..………………………………………35
3. Våre konklusjoner etter kommunens redegjørelse 06.12.2021………………………………………………..36

# Innledning

Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 30.

I tilsyn kontrollerer vi om kommunen og skolen oppfyller opplæringsloven med forskrifter.

For de tilfeller Statsforvalteren konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter til opplæringsloven, som er brutt. Dersom kommunen og skolen ikke oppfyller regelverket, kan vi gi pålegg om retting dersom kommunen ikke retter opp lovbrudd etter en fastsatt frist.

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10. Eventuelle pålegg blir dermed adressert til kommunen, som har det overordnede ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket.

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger på [www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/](https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/).

# 1.1 Kort om kommunen

Per 2.kvartal 2021 består Senja kommune av 14 736 innbyggere. 1 Det er 17 grunnskoler i kommunen, hvorav 14 offentlige og 3 private.

Finnsnes barneskole har totalt omkring 400 elever.2

# 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet

Vi åpnet tilsyn med Senja kommune i brev av 22.01.2021. Dere ble pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet.

Temaet for tilsynet er elevens psykososiale skolemiljø. I tilsynet undersøker vi om Finnsnes barneskole oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens aktivitetsplikt for å sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven kapittel 9A.

Vi har kontrollert følgende undertemaer:

* + 1. Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9A-2, § 9A-4, § 9-1 og kommuneloven § 25-1.

1 Statistisk sentralbyrå (11.10.2021)

2 Skoleporten.udir.no (11.10.2021)

* + 1. Plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever, jf. opplæringsloven § 9A-4, § 9A-5, § 9-1 og kommuneloven § 25-1.
		2. Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, jf. opplæringsloven § 9 A-4, §9A-9 første ledd, forvaltningsloven § 11 og kommuneloven § 25-1.

Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket.

Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Tilsynet skal fremme kunnskap om regelverket og bidra til å øke kommunens evne til å tolke og etterleve regelverket.

Dersom Senja kommune og Finnsnes barneskole ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting.

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10. Vi gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til kommunen som har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket.

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 15.11.2021. I den presenterte vi våre foreløpige vurderinger og konklusjoner. [Dere har kommentert innholdet i den foreløpige rapporten innen fristen 06.12.2021. Vi har behandlet kommentarene frå dere under hvert av de aktuelle temaene.]

# Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

## Rettslige krav

Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

Aktivitetsplikten er beskrevet i opplæringsloven (heretter oppll.) § 9 A-4.

Rektor må bestemme hvordan de som jobber på skolen skal arbeide for å oppfylle delpliktene i aktivitetsplikten, og følge opp at dette blir gjort, jf. oppll. §§ 9 A-4, 9-1 og kommuneloven § 25-1.

Plikten til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø
Alle som jobber på skolen, skal være oppmerksomme på forhold eller oppførsel som kan tyde på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dere skal følge spesielt godt med på sårbare elever. Dere må skaffe dere informasjon fra elevene om hvordan de opplever skolemiljøet. Det er elevenes egne subjektive opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende. Dere skal dokumentere hvordan dere følger med.

Plikten til å gripe inn mot krenkelser dersom det er mulig
Plikten til å gripe inn handler om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å bryte opp en slåsskamp eller stanse en utfrysningssituasjon. Alle som jobber på skolen, skal ha nulltoleranse mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Dere skal dokumentere hvordan dere griper inn.

Plikten til å varsle rektor
Plikten til å varsle rektor gjelder all mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Tilsvarende gjelder tilfeller der en elev sier ifra om at han eller hun ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt.

Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Saken bestemmer hvor raskt rektor må få varsel.

Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller. Dette kan gjelde saker der krenkelsene er særlig voldelige eller integritetskrenkende, eller der skolen over noe tid ikke har klart å løse en sak. Dere skal dokumentere det dere gjør for å varsle.

Plikten til å undersøke alle saker
Så snart dere får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal dere undersøke saken nærmere.

Alle elever som er involvert i saken, har rett til å uttale seg. Dere skal tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen. Elevene kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte eller få dem til å uttale seg på sine vegne.

Undersøkelsene skal få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. Dere må innhente nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om én eller flere elever opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Dere skal dokumentere hvordan dere undersøker saken.

Plikten til å sette inn egnede tiltak

Plikten til å sette inn tiltak gjelder uavhengig av årsaken til at eleven ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt.

Dere skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er egnede tiltak. Vurderingene skal basere seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljøer. Dere må tilpasse tiltakene til saken og elevens helhetlige behov.

Dere må ta stilling til hva som er elevens beste i saken. Dette gjelder også for andre elever som er involvert i saken eller blir direkte påvirket av tiltakene. Momenter i vurderingen kan være elevens syn på hva som bør være innholdet i aktivitetsplanen, elevens identitet og karaktertrekk og egenskaper, familiemiljø og nære relasjoner, beskyttelse, omsorg og sikkerhet, sårbarhet eller sårbare situasjoner, elevens rett til liv og utvikling, elevens fysiske og psykiske helse og elevens rett til utdanning. Det skal sterke hensyn til for at dere kan sette elevens beste til side. Dere må ta stilling til hvor stor vekt elevens beste skal ha.

Samlet sett skal dere gjennomføre de tiltakene som med rimelighet kan forventes av dere i den enkelte saken.

Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever

Den skjerpede aktivitetsplikten er beskrevet i oppll. §§ 9 A-4 og 9 A-5.

Rektor må bestemme hvordan de som jobber på skolen skal arbeide for å oppfylle delpliktene i den skjerpede aktivitetsplikten, og følge opp at dette blir gjort, jf. oppll. §§ 9 A-4, 9 A-5, 9-1 og kommuneloven § 25-1.

Plikten til å straks varsle rektor og skoleeier
Alle som jobber på skolen, skal varsle rektor straks, dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever. Rektor skal varsle skoleeieren straks. Dersom det er en ansatt i skoleledelsen som krenker elever, skal skoleeieren få varsel istedenfor rektor. Dere skal dokumentere hvordan dere varsler.

Hva som er å krenke, skal dere tolke vidt. Det kan være direkte krenkelser, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Hvordan elevene opplevde krenkelsen, er uten betydning for plikten til å varsle. Det er tilstrekkelig med mistanke for at plikten til å varsle inntrer. Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever.

Plikten til å undersøke saken straks
Dere må undersøke hva som har skjedd. Dere skal dokumentere hvordan dere undersøker saken. Hvis undersøkelsene viser at en som jobber på skolen, har krenket elever, må dere undersøke hvordan elevene opplevde dette. Hvis det er elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø som følge av krenkelsene, må dere vurdere hvilke tiltak dere skal sette inn. En elev som krenkelsen direkte retter seg mot, har rett til å uttale seg. Dere skal tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte, eller få dem til å uttale seg på sine vegne. Dersom krenkelsen rettet seg mot en større gruppe elever, for eksempel en klasse, kan det være tilstrekkelig å snakke med klassen samlet eller med en del av elevene.

Plikten til å straks sette inn egnede tiltak

Hvis en eller flere elever opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø som følge av krenkelsen, gjelder skolens aktivitetsplikt. Dere skal så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak
Aktivitetsplikten er beskrevet i oppll. § 9 A-4. Rektor må bestemme hvordan de som jobber på skolen skal arbeide for å oppfylle tiltaksplikten, og følge opp at dette blir gjort, jf. oppll. §§ 9 A-4 og 9-1 og kommuneloven § 25-1.

Plikten til å utarbeide en skriftlig plan
Dere skal lage en skriftlig plan som skal angi hvilken elev planen gjelder, hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak dere har planlagt, når dere skal gjennomføre tiltakene, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, og når dere skal evaluere tiltakene. Eleven og foreldrene til eleven som saken gjelder, har rett til å få de delene av planen som omhandler eleven. Hvis eleven er over 18 år, har ikke foreldrene rett til å få planen.

Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltakene
Dere må gjennomføre alle tiltakene som følger av planen. Videre må dere dokumentere at dere gjennomfører tiltak i tråd med planen. For å kunne evaluere tiltakene, må dere skaffe dere tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket. Eleven som tiltakene gjelder, har rett til å uttale seg. Dere skal tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte, eller få dem til å uttale seg på sine vegne. Dere må vurdere hvordan tiltakene har virket. Dere må endre tiltakene eller sette inn nye tiltak, dersom eleven fortsatt opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Evalueringen kan også føre til at dere forlenger tiltak som virker. Dere skal fortsette med å sette inn tiltak, så lenge eleven ikke opplever at skolemiljøet er trygt og godt, og det finnes egnede tiltak som skolen kan sette inn.

Dere skal informere elever og foreldre om at de kan melde saken sin til statsforvalteren dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten, jf. forvaltningsloven § 11 og oppll. § 9 A-9 første ledd. Våre undersøkelser og vurderinger

## Våre undersøkelser og vurderinger

###### Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A-4.

###### Alle som jobber på skolen, skal ha kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø

Statsforvalteren undersøker om alle som jobber på skolen, har eller får kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø.

Observasjoner

Senja kommune ved skoleeier har utarbeidet *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø*. Denne planen er inndelt i flere deler. En av delene omhandler aktivitetsplikten i Opplæringsloven som er tema i dette tilsynet. Statsforvalteren har forstått det slik at Finnsnes barneskole tar utgangspunkt i denne planen i sitt arbeid med aktivitetsplikten.

*Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* nevner at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Planen viser til at det er avgjørende hvordan eleven selv opplever at det er å være på skolen.

I egenvurderingen i RefLex har alle respondenter svart bekreftende på spørsmålet om de tar utgangspunkt i elevens subjektive opplevelse av situasjonen når de vurderer om en elev har et trygt og godt skolemiljø.

Skoleledelsen uttaler i intervju med oss at dette er et tema som diskuteres hver dag i ulike sammenhenger på skolen. I tillegg forteller skoleledelsen at «elevens subjektive opplevelse» er oppe hvert år som tema ved oppstart av nytt skoleår. I disse sammenhengene diskuterer man i personalet hva «elevens subjektive opplevelse» innebærer.

Statsforvalterens vurdering

Skolens planer tydeliggjør at det er elevens egen opplevelse som er avgjørende for om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Ut fra den skriftlige dokumentasjonen vi har fått fra skolen, kan vi sannsynliggjøre at skolens ansatte har fått kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som er avgjørende for om eleven har er trygt og godt skolemiljø.

I intervju med ledelsen vises det til at dette har vært et tema på planleggingsdagene hver høst. Vi har fått oversendt program for planleggingsdagene for Finnsnes barneskole som ble gjennomført høsten 2020 og høsten 2021. Programmet for planleggingsdagene i 2021 har overskriften «Rutiner psykososialt miljø». Tilsynsdokumentasjonen vi har fått oversendt fra skolen inneholder ingen nærmere beskrivelser av hvordan opplæringsloven kapittel 9A ble gjennomgått og vi har ingen nærmere kjennskap til hvor detaljert lovverket ble gjennomgått.

Konklusjon

Etter en helhetsvurdering, mener vi at tilsynsdokumentasjon og våre egne undersøkelser, sannsynliggjør at alle som jobber på skolen har kjennskap til at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø.

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de følger spesielt godt med på elever med en særskilt sårbarhet

Statsforvalteren undersøker om rektor har gitt alle som jobber på skolen, kompetanse slik at de kan gjenkjenne tegn på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal også sørge for å gjøre alle som jobber på skolen, kjent med hvilke forhold rundt en elev som kan gjøre eleven særskilt sårbar. Videre må rektor følge opp at alle som jobber på skolen, i praksis er oppmerksomme på forhold eller oppførsel som kan tyde på at en elev ikke har det bra, og følger spesielt godt med på eleven som kan være særskilt sårbare. I tillegg må rektor sikre at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon fra elevene om hvordan de har det på skolen.

Observasjoner

*I Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* er det redegjort for følge med plikten, hvordan det skal følges med og hva ansatte skal se etter når de følger med. Samme plan nevner ikke at skolen har et skjerpet ansvar for å ivareta og følge med på særskilt sårbare elever. Det er heller ikke gitt eksempel på hva slik sårbarhet kan være knyttet til.

I nevnte plan er plikten til å følge med nevnt i stikkordsform og det er listet opp noen punkter om hva de ansatte må være oppmerksomme på. Den skjerpede plikten knyttet til særskilt sårbare elever er ikke nevnt.

Finnsnes barneskole gjennomfører Klassetrivsel (ikke-anonym skolemiljøundersøkelse) to ganger hvert skoleår for å følge med og innhente informasjon om elevenes skolemiljø. Utover dette gjennomføres også elevundersøkelsen årlig. I tillegg har skolen flere elevsamtaler gjennom året.

Skolen har en plan for tilsyn i friminuttene. Denne har fått navnet «Rutiner for tilsyn ved Finnsnes barneskole», heretter kalt tilsynsplan. Planen er dynamisk slik at den kan endres i løpet av skoleåret. Den er tilgjengelig for ansatte.

Tilsynsplanen beskriver hvem som skal ha tilsyn, tidspunkt for tilsyn og skolens ulike soner hvor det skal gjennomføres inspeksjon. Inspeksjonsplanen presiserer også at det skal gjennomføres tilsyn ved bussholdeplassen. I skolens tilsynsplan er det gitt nærmere retningslinjer for hvordan tilsyn ved Finnsnes barneskole skal gjennomføres. Det er presisert at de voksne skal være synlig for elevene både i skolens inne- og utearealer.

Skolen har satt av tid til ulike møtearenaer. Formålet med disse møtene er samarbeid om felles elever, oppdatering, oppgavefordeling, utviklingsarbeid m.m. Skolen har ikke dokumentert mer inngående hva som er tema på disse møtene, og hvorvidt elevens psykososiale skolemiljø er et tema som drøftes på noen av disse møtene. I intervju påpekes det at de ofte bruker tid til å drøfte enkeltsaker og arbeide casebasert på disse møtene.

I egenvurderingen i RefLex har en av nitten respondenter svart «nei» på spørsmålet om de har fått kompetanse slik at de kan gjenkjenne tegn på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. På spørsmålet om alle som jobber på skolen, alltid følger med på om den enkelte eleven har et trygt og godt skolemiljø svarer alle respondenter «ja».

På spørsmålet om alle som jobber på skolen er gjort kjent med hvilke forhold rundt en elev som gjøre eleven særskilt sårbar, har en av 19 respondenter svart «nei». Respondentene har utdypet sitt svar med at ikke alle ansatte informeres om særskilt sårbare elever, men de som jobber i team rundt eleven får denne informasjonen. Alle 19 respondenter har svart «ja» på spørsmål om alle som jobber på skolen, alltid følger spesielt godt med på om de særskilt sårbare elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Alle respondenter har svart bekreftende på spørsmål om skolen innhenter informasjon om hvordan elevene generelt opplever skolemiljøet.

I vårt intervju med skoleledelsen påpekes det at det gjennomføres opplæring i personalet ved oppstart av nytt skoleår. Her gjennomgås også skolens rutiner i arbeidet med elevenes skolemiljø. Skoleledelsen viser også til at det arbeides med caser knyttet til temaet.

Skoleledelsen viser til at de har gode rutiner for tilsyn i friminuttene og at de generelt innhenter informasjon om elevens skolemiljø. Her vises det også til gjennomføring av spørreundersøkelse «Klassetrivsel» to ganger hvert skoleår på alle trinn. Samtidig sier skoleledelsen at dette er et tema på trinnmøtene og drøftes blant de ansatte som er tett på elevene det gjelder.

De som jobber rundt eleven, får informasjon dersom det er forhold rundt eleven som gjør eleven særskilt sårbar.

Andre intervjuobjekter opplever at skolens inspeksjonsplan fungerer og stort sett følges opp i praksis. Ved fravær dekkes det også opp med vikarer som gjennomfører inspeksjon.

Når det gjelder å få informasjon om særskilt sårbare elever og følge ekstra godt med på disse elevene, viser intervjuobjektene til at dette er et tema på planleggingsdager ved oppstart av nytt skoleår og på trinnmøter. Alle ansatte kjenner ikke like godt til alle elevene, og at det dermed kan være vanskelig å faktisk se alle og følge med på alle.

Elevene sa i intervju at de ser at de voksne er til stede i friminuttene og at de sirkulerer rundt på skolens område. Enkelte elever sier at de voksne er mest til stede på fremsiden av skolebygget. I tillegg sier en elev at det er sjelden voksne tilstede på baksiden av skolebygget, og aldri noen voksne ved blåhytta. I intervju med elevene blir det også nevnt at det ikke er voksne på veien ned til busstoppet.

Elevene sier at skolen generelt innhenter informasjon om hvordan de opplever skolemiljøet gjennom Klassetrivsel-undersøkelsen, elevundersøkelsen og gjennom samtaler. Noen opplever at voksne generelt spør elevene om hvordan de har det.

Statsforvalterens vurderinger

Egenvurderingen i RefLex og våre funn i intervju tyder på at de fleste ansatte er gjort kjent med plikten til å følge med og skolens rutiner for å følge med. Skolen har gode rutiner for tilsyn i friminuttene. Det settes også inn vikar ved fravær. Både lærere og elever gir tilbakemelding på at de ansatte aktivt følger med i friminuttene og er synlig for elevene.

Finnsnes barneskole har gode rutiner for å innhente informasjon om hvordan elevene generelt opplever skolemiljøet. Skolen gjennomfører jevnlig anonyme og ikke-anonyme undersøkelser om elevenes psykososiale skolemiljø. Skolen har et mål om å gjennomføre Klassetrivsel-undersøkelsen to ganger hvert skoleår. Dette fremgår av skolens planer, og ble også påpekt i våre intervju av både ansatte og elever. Ikke-anonyme undersøkelser er egnet for å gjøre skolens ansatte kjent med hvilke elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø.

De fleste ansatte kjenner til *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø*, hvor følge med plikten er gjort rede for. De fleste kjenner også til skolens rutiner for tilsyn hvor det er beskrevet mer i detalj hva og hvordan den ansatte skal følge med.

*Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* nevner ikke at ansatte har en skjerpet plikt til å ivareta sårbare elever. Intervjuobjekter informerer oss om at dette er et tema på trinnmøtene og at de utveksler informasjon om enkeltelever de må være ekstra oppmerksomme på. Det er imidlertid uklart om personalet har fått opplæring i hvilke forhold rundt en elev som kan gjøre eleven særskilt sårbar. I intervju framgår det at særlig ikke-pedagogisk personell ikke er med på fellesmøter. Det er ikke noe system på skolen som sørger for at alle ansatte på skolen har fått kompetanse om hvilke forhold rundt en elev som kan gjøre eleven særskilt sårbar.

Konklusjon

Det er ikke sannsynliggjort at skolens rutiner for tilsyn sikrer at de voksne følger godt nok med på alle områder rundt skolen. Elevene fortalte i intervju at det skjer mye uønsket på skolens bakside, på vei til og fra skolebussen og at det ikkje er nok voksne tilstede. Lærerne bekrefter dette i intervju og sier at de vet at det skjer mye på skolebyggets bakside og på veien til og fra skolebussen.

Etter en helhetsvurdering finner Statsforvalteren det ikke sannsynliggjort at rektor har sørget for å gjøre alle som jobber på skolen, er kjent med hvilke forhold rundt en elev som kan gjøre eleven særskilt sårbar. Denne kjennskapen er en viktig forutsetning for å kunne følge spesielt godt med på elever med en særskilt sårbarhet.

Vi vurderer også at skolen ikke har tilstrekkelige rutiner som sikrer at skolen følger godt nok med på skolebyggets bakside og på veien til og fra skolebussen.

I vår foreløpige rapport vurderte vi lovkravet som ikke oppfylt.

Skolen har i sin uttalelse av 06.12.2021 til foreløpig rapport vist til at man nå sikrer at alle som jobber på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de følger spesielt godt med på elever med en særskilt sårbarhet. Skolen skriver at dette nå sikres gjennom endrede tilsynsrutiner hvor to vakter i tillegg til de ordinære vaktene har fått i konkret oppgave å oppsøke områdene elevene opplever som utrygge. I tillegg skriver skolen at tilsynsfolderen (retningslinjer for tilsyn) nå er oppdatert med informasjon om elever som kan være særlig sårbare. Videre skriver skolen at dokumentet Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø er oppdatert med et eget avsnitt med fokus på faktorer som kan øke sårbarheten hos barn og unge, mulige kjennetegn på sårbarhet og hvordan skolen skal arbeide med skolemiljøsaker og særskilt sårbare elever. Skolen presiserer også at endringer i rutiner er gjort kjent i personalet gjennom skolens intranett og i morgenmøte fredag 03.12.2021.

Lovkravet vurderes nå som oppfylt.

###### Rektor skal sørge for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig

Statsforvalteren undersøker om rektor sørger for at alle som jobber på skolen, har kompetanse til å gripe inn mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Videre undersøker vi om rektor forsikrer seg om at alle griper inn mot krenkelser, dersom det er mulig i praksis.

Observasjoner

*Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* understreker at man skal gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering hvis det er mulig.

Som nevnt over i pkt. 2.2.1.2, var det satt av 45 minutter på planleggingsdagen hvor «Rutiner psykososialt miljø» var satt opp som tema. I tillegg var det på en av planleggingsdagene satt av 90 minutter til Jon Halvdan Lenning (Mobbeombud) som skulle snakke om seks forskjellige kulepunkter.

I skolens *tilsynsplan* er det understreket at man under tilsyn skal gripe inn i uønskede situasjoner. I disse rutinene er det også beskrevet hvordan man gjennomfører en verbal irettesettelse/reprimande. Utover dette fremgår det også beskrivelse av hvilke situasjoner man griper inn i og hvordan man griper inn. Det presiseres i rutinen at skolen ikke godtar mobbing.

I egenvurderingen i RefLex har en av 19 respondenter svart «nei» på om alle som jobber på skolen, er kjent med hvordan de skal gripe inn mot krenkelser. På spørsmål om alle som jobber på skolen alltid griper inn mot krenkelser, svarer alle respondenter «ja» på dette. To respondenter, svarer «nei» på spørsmålet om de dokumenterer situasjoner der en som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser.

I intervju med skoleledelsen svarer de at plikten til å gripe inn arbeides med på ulike måter: i personalet med utgangspunkt i skolens kjerneverdier, stoppreaksjoner, ulike reaksjonsmåter i tilsynsrutinene, case-jobbing, dialogkafe, etc. Skoleledelsen understreker at dette er et tema der man aldri blir utlært.

Rektor fortalte i intervju at det er jobbet med gripe inn-plikten ved hjelp av rollespill og kollegaveiledning. Rektor viste også til at personalet får en gjennomgang av denne delplikten hvert skoleår.

I intervju med skolens øvrige ansatte bekreftes det at det har vært arbeidet med rollespill, dialogkafe og caser over temaet gripe inn-plikten. Flere påpeker også at bruk av tvang har vært diskutert og at det er klargjort at det ikke er lov å bruke fysisk makt når de griper inn mot krenkelser. Noen påpeker samtidig at gripe inn plikten ikke har vært diskutert nylig, og ikke alle nyansatte har fått kompetanse om hvordan de skal gripe inn mot krenkelser.

På spørsmål om ansatte griper inn på samme måte og på det samme, påpekte de ansatte at dette kan variere noe.

Elevene vi snakket med opplevde at voksne både grep inn og ikke grep inn mot uønsket atferd. Elevene nevnte noen episoder hvor voksne hadde sagt ifra for å få stopp på krenkelser. De nevnte også at de ikke hadde sett at skolens ansatte hadde latt være å gripe inn dersom de var til stede og vitne til hva som skjedde. Elever uttalte også at det kunne variere fra ansatte til ansatte om hvordan inngripen skjer.

Statsforvalterens vurderinger

Vi anser det som positivt at samtlige bortsett fra en respondent har svart «ja» på om de er kjent med hvordan de skal gripe inn mot krenkelser. I intervju med de ansatte sier de at dette er et tema som drøftes både på fellesmøter og i enkeltsaker.

Ut fra dokumentasjonen og våre egne undersøkelser, vurderer vi at rektor har sørget for å gjøre alle i personalet på skolen kjent med plikten til å gripe inn og hvordan slik inngripen skal skje. I intervju er det flere som påpeker at dette er et tema på planleggingsdager og ellers fortløpende gjennom skoleåret i ulike sammenhenger.

Det er videre viktig at personell som har en mer distansert elevkontakt, også får denne informasjonen jevnlig. Vaktmestere, kantinepersonell, rengjøringspersonell m.fl. er ofte tett på elevene i friminutt og overganger. Derfor er det viktig at disse også føler seg trygge på å gripe inn mot eventuelle krenkelser.

Videre mener vi at gripe inn plikten er beskrevet i *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø*. Vi mener samtidig at skolens skriftlig rutiner redegjør for plikten til å gripe inn, og gir føringer for hvordan og når ansatte skal gripe inn. Dette er viktig for å sikre en felles praksis slik at hver enkelt ansatt føler seg trygg når det oppstår slike situasjoner.

Konklusjon

Etter dette finner vi det sannsynliggjort at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig.

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

Statsforvalteren undersøker om rektor har bestemt en framgangsmåte som sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi undersøker også om rektor følger opp at de som jobber på skolen, bruker fremgangsmåten i praksis.

Observasjoner

*Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* redegjør for varslingsplikten. Det er ikke definert hva som kan vekke mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt. Planen sier ikke noe om at terskelen for hva som vekker mistanke eller kjennskap til om en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal være lav.

I skolens *tilsynsplan* er det beskrevet hva de ansatte skal gjøre dersom de oppdager brudd på ordensreglementet eller uønsket atferd under tilsyn. Da skal kontaktlærer til eleven informeres både skriftlig og muntlig.

I skolens *rutiner/saksgang ved bekymring for det psykososiale miljø til elever ved Finnsnes barneskole* står det at man «ved bruk av skjema «melding til mistanke» skal gi utfylt skjema til *Tone* som skanner dokumentet og legger dette på en minnepenn som mijøteamet får. Miljøteamet oppretter da en mappe i Onedriven med elevens initialer og klasse, legger inn skjemaet kontaklærer har fylt ut i tillegg til et dokument kalt «observasjoner og samtaler», og et skjema kalt «evaluering». Mappen deles med rektor, avdelingsleder, miljøteamet og den respektive kontaktlærer.»

Videre står det i samme rutinebeskrivelser at «ved bruk av skjema «aktivitetsplan» skal man gi utfylt skjema til rektor.»

I tillegg står det at «Dersom en ansatt ved Finnsnes barneskole er bekymret for at en elev (eller gruppe med elever) ikke har et godt psykososialt miljø, er den ansatte pliktig til å iverksette tiltak for at eleven skal få det bedre». I denne sammenhengen skrives det ingenting om at rektor skal varsles.

I egenvurderingen i RefLex har tre av 19 respondenter svart «nei» på spørsmålet om alle som jobber på skolen alltid varsler rektor, dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. En av de som svarer «ja» har utdypet sitt svar med at «I de fleste tilfellene gjør jeg det». To av respondentene som har svart «nei» på dette spørsmålet utdyper sitt svar med at «Jeg gir beskjed til kontaktlærer».

På spørsmål om elevene alltid får beskjed om at rektor vil bli varslet om saken, med mindre dette hindrer at varsling kan skje raskt nok, svarer seks av 19 respondenter «nei». Alle respondenter svarer «ja» på spørsmålet om de dokumenterer tilfeller der en som jobber på skolen, varsler rektor ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

I intervju med rektor sier han at alle ansatte har fått beskjed om å varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Under intervju med avdelingsledere og SFO-leder kommer det frem at rektor blir varslet gjennom aktivitetsplan og skjema «melding om mistanke». Rektor og øvrige i skoleledelsen påpeker imidlertid at skjema «melding til mistanke» brukes sjelden. Avdelingslederne forteller at lærere ved bekymring diskuterer saken med miljøteam for å avklare om det skal lages aktivitetsplan eller ikke.

I intervju med ansatte får vi ulike tilbakemeldinger på spørsmål om hva som er skolens rutiner for varsling. Noen sier at man ved mistanke fyller ut skjema «melding til mistanke» og leverer dette til miljøteamet, som igjen sender videre til rektor. Andre ansatte sier at dette kommer an på alvorlighetsgrad: man diskuterer gjerne med miljøteam, men i alvorlige saker går man rett til ledelsen. Andre ansatte som ikkje er kontaktlærere sier at systemet er slik at man først går til kontaktlærer.

Foresatte som har erfaring med aktivitetsplan sa i intervju med oss at rektor kjente til saken og at kontaktlærer hadde fortløpende dialog med rektor.

Statsforvalterens vurderinger

Statsforvalteren finner det sannsynlig at de ansatte har fått kunnskap om varslingsplikten. Dette kommer fram både i intervju med skoleledelsen og skolens ansatte. Det ble påpekt at dette temaet er gjennomgått på begynnelsen av skoleåret.

Vi kan ikke se at Finnsnes barneskole har rutiner og praksis som sikrer at rektor blir varslet i henhold til lovverket. Som nevnt over, redegjøres det kort for varslingsplikten i *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø.* Skolen dokumenterer ikke kva som kan vekke mistanke eller kjennskap til at en elev ikkje har det trygt og godt. Skolen dokumenterer heller ikke skriftlige rutiner som sier at terskelen for hva som vekker mistanke om eller kjennskap til om en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal være lav.

Funn fra våre intervju viser at de fleste har fått informasjon om å varsle både muntlig og skriftlig. Men det er uklart hvem som skal varsles, tidspunktet for varsling og hvilke saker det skal varsles om. Flere påpeker at de varsler kontaktlærer først, eller drøfter saken med miljøteam før rektor får vite om saken.

Noen ansatte sier i intervju at det kun er alvorlige saker som varsles videre til rektor. Andre ansatte som ikke er kontaktlærere sier at de varsler til kontaktlærer.

Konklusjon

I sum mener vi skolens rutiner og praksis for å varsle rektor er sårbar, fordi det kan se ut til at rektor ikke blir varslet ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I dokumentet *Rutiner/saksgang ved bekymring for det psykososiale miljøet til elever ved Finnsnes barneskole* fremgår det at det er kun ved utfylt aktivitetsplan at rektor blir varslet direkte.

Plikten til å varsle til rektor skal være lav. Rektor vil da ha et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, og samtidig sikre at rektor får informasjon om skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø.

I vår foreløpige rapport vurderte vi lovkravet som ikke oppfylt.

I skolens svar på foreløpig rapport påpeker skolen at de nå sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikkje har et trygt og godt skolemiljø. Skolen begrunner dette med å vise til de reviderte rutinene for varsling og det utarbeidede flytskjema for varsling. Dette skjemaet er hengt opp sentrale steder på skolen samt delt med personalet gjennom intranett og infoskjerm.

Lovkravet vurderes nå som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen varsler rektor så raskt som saken tilsier

Statsforvalteren undersøker om skolens framgangsmåte for varsling bestemmer hvilke saker de som jobber på skolen skal varsle om straks, og hvor raskt de skal varsle om andre saker. Vi undersøker også om rektor følger opp at de som jobber på skolen varsler så raskt som saken tilsier i praksis.

Observasjoner

I *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø*, nevnes det ikke noe om tidspunktet for varsling. Ved mistanke om at en som jobber ved skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering skal rektor varsles med en gang.

I egenvurderingen i RefLex svarer en respondent «nei» på spørsmålet om rektor har avklart hvilke saker de som jobber på skolen, skal varsle om straks og hvor raskt det skal varsles om andre saker. En av respondentene har utdypet svaret sitt med at «er situasjonen alvorlig og man er bekymret for eleven, varsles det straks/før skoleslutt den aktuelle skoledagen».

Under intervju informerte skoleledelsen om at dette er en skjønnsmessig vurdering utfra hvor alvorlig saken er, men ledelsen tror ikke det er gitt eksempler på hvilke saker som skal varsles om straks. De sier dette har vært drøftet, men er usikker på om dette er tydelig avklart med personalet.

I intervju med skolens ansatte framgår det at det ikke er klare rutiner for dette. De fleste er usikker på om det er gitt føringer for hvilke saker som skal varsle om straks, og hvor raskt de skal varsle om andre saker. Noen påpeker at de har fått beskjed om å varsle voldshendelser straks. Mens andre påpeker at det gjerne drøftes med andre på trinnet, før man eventuelt varsler rektor.

Statsforvalterens vurderinger

Skolens planer og rutiner nevner ikke hvor raskt varsling skal skje. Skolens registreringsskjema nevner heller ikkje noe om dette. Øvrig tilsynsmateriale viser ikke at skolen har en fremgangsmåte som bestemmer hvilke saker som skal varsles om straks, og hvor raskt det skal varsles om andre saker. Det er ingenting i det skriftlige tilsynsmateriale som viser at det gitt noe gradering i tidspunktet for varsling ut fra sakens art og alvorlighetsgrad.

Svarene respondentene har gitt i RefLex taler også for at det ikke er gitt klare føringer for tidspunktet for varsling. Dette synspunktet forsterkes i intervju med de ansatte. Flere påpeker at det ikke er gitt klare føringer for dette, men at de fleste gjør en helhetlig og skjønnsmessig vurdering for når rektor skal varsles.

Konklusjon

Statsforvalteren finner det ikke sannsynliggjort at Finnsnes barneskole har en framgangsmåte for varsling som bestemmer hvilke saker de som jobber på skolen skal varsle om straks, og hvor raskt de skal varsle om andre saker. Dermed kan vi heller ikke sannsynliggjøre at rektor følger opp at de som jobber på skolen varsler så raskt som saken tilsier i praksis.

I vår foreløpige rapport vurderte vi lovkravet som ikke oppfylt.

I sitt svar til foreløpig rapport viser skolen også her til endrede rutiner for varsling. Skolen understreker at rutinene er endret gjennom en egen gradering for alvorlige saker og saker som involverer personal og hvordan disse varsles og hvor hurtig. Personalet er informert om de nye rutinene gjennom intranett og i morgenmøte 03.12.2021.

Lovkravet vurderes nå som oppfylt.

###### Rektor skal varsle skoleeieren i alvorlige tilfeller

Statsforvalteren undersøker om rektor varsler skoleeieren om alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen over noe tid ikke har klart å løse en sak.

Observasjoner

*Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt mijø* presiserer at rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. Planen inneholder ingen eksempler på alvorlige tilfeller. Vedlegg 1 til denne planen er skjema «Melding om mistanke eller kjennskap til at en elev ikkje har et trygt og godt skolemiljø». Nederst i dette skjema heter det at «Kopi til skoleeier i alvorlige tilfeller og hvis en ansatt krenker en elev jfr. § 9a-4, 2. ledd og § 9a-5».

I dokumentet Rutiner/saksgang ved bekymring for det psykososiale miljøet til elever ved Finnsnes barneskole står det at i alvorlige tilfeller, skal skoleeier varsles.

I egenvurderingen i RefLex har skoleledelsen svart ja på spørsmålet om rektor varsler skoleeier om alvorlige tilfeller.

I intervju med rektor sier han at skolens rutiner sier at man skal varsle skoleeier om alvorlige tilfeller.

Statsforvalterens vurdering

I Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø står det at skoleeier skal varsles i alvorlige tilfeller. Det er beskrevet her at skoleeier skal varsles gjennom kopi av utfylt skjema. Opplæringsloven stiller ingen formkrav til hvordan skoleeier skal varsles, slik at det åpner for både å varsle muntlig og skriftlig. Det viktigste er at rektor faktisk varsler skoleeier om alvorlige tilfeller. I nevnte planverk og skjemaer fremgår det ikke eksempler på hva alvorlige tilfeller kan være. Heller ikke at saker som over tid ikkje er løst, vil være å regne som et alvorlig tilfelle.

Konklusjon

Vi kommer etter dette frem til at det er sannsynliggjort at rektor varsler skoleeier om alvorlige tilfeller. Samtidig anbefaler vi skolen å presisere i sine rutiner at dette gjelder også tilfeller der skolen over noe tid ikke har klart å løse en sak.

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at skolen undersøker saken når skolen har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

Statsforvalteren undersøker om rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at skolen undersøker sakene tilstrekkelig grundig. Vi undersøker også om rektor følger opp at de som jobber på skolen, bruker fremgangsmåten i praksis, med mindre rektor selv undersøker sakene.

Observasjoner

I *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* framgår det at skolen skal snarest undersøke saken ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikkje har et trygt og godt skolemiljø.

På side 15 i *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* er det en tabell som redegjør for aktivitetsplikten i kronologisk rekkefølge. Her fremgår det at man som en del av undersøkelsene skal gjennomføre samtale med følgende parter: elev som ikkje har det trygt og godt, andre involverte elever og foresatte til elevene.

I dokumentet *Rutiner/saksgang ved bekymring for det psykososiale miljøet til elever ved Finnsnes barneskole* står det at man ved bekymring og er usikker på om eleven ikkje har et trygt og godt skolemiljø, skal observere og kartlegge før det settes inn tiltak. Dette gjelder også når ansatte har fylt ut skjema «melding om mistanke». Utover dette beskrives ikke hva undersøkelsene skal få frem og hvordan skolen skal undersøke saker.

Samme planverk (vedlegg 1 melding om mistanke) inneholder et eget punkt hvor det skal redegjøres for hvordan saken er blitt undersøkt. Verken dokumentet «Aktivitetsplan» (vedlegg 2) eller dokumentet «Evaluering» (vedlegg 3) inneholder eget punkt hvor det skal redegjøres for hvordan saken er blitt undersøkt.

I egenvurderingen i RefLex har alle svart «ja» på spørsmålet om de alltid undersøker saken når de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. På spørsmålet om undersøkelsene alltid får frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet og om eleven opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, har fire av 19 respondenter svart «nei». En respondent viser til at det kan være utfordrende å få fram fakta om situasjonen, blant annet fordi enkelte elever kan velge å forholde seg tause eller ikke vil gi all informasjon.

Skoleledelsen sier i intervju at skolen ikke har en spesiell fremgangsmåte for undersøkelsene. Rektor påpeker her at lærerne er flinke til å få frem alle sine syn i sakene og at erfaring og deling er viktig i undersøkelsesarbeidet.

Avdelingslederne forteller i intervju at undersøkelser gjennomføres ved observasjoner, samtaler og innhenting av informasjon fra ansatte. Det fremheves at personalet har støttesystem (miljøteam) som sikrer at man kan få veiledning når man er usikker.

Elevene vi snakket med hadde inntrykk av at skolen undersøker saker og prater med involverte elever. En elev som hadde sagt ifra om at hun/han ikke hadde det så bra, opplevde å få oppfølgning fra lærer gjennom uformelle samtaler. Noen nevnte også Klassetrivsel (ikke-anonym undersøkelse) som en måte å undersøke saker på.

I intervju med de ansatte sier noen at det kommer an på saken hvor grundige undersøkelser som settes i gang. De sier at kontaktlærer har ansvaret for å undersøke saken. De undersøker saker ved at de snakker med involverte elever og eventuelt følger opp med møter. Flere intervjuobjekter påpeker at undersøkelsene er egnet for å få fram fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelser og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet, men det er ikke i alle saker at man faktisk klarer å få det frem. Undersøkelsene dokumenteres skriftlig gjennom møtereferat og flere viser til dokumentet *Dokumentasjon aktivitetsplikt*, som inneholder et eget punkt om hvordan saken er undersøkt.

I samtale med foreldre som har erfaring med skolens arbeid med aktivitetsplikten, kommer det frem at skolen gjennomførte samtaler med elev og foresatte fortløpende for finne tiltak som virket.

Som en del av tilsynsdokumentasjon har vi fått oversendt noen skolemiljøsaker ved Finnsnes barneskole. Problemformuleringene i aktivitetsplanene tyder på at det er gjennomført ulike undersøkelser. Blant annet kommer det frem informasjon om hva som er avdekket gjennom elevsamtaler. I noen av sakene kan vi se at skolen har fått frem fakta om hva som har skjedd, bakgrunn for elevens opplevelse og om eleven opplever skolemiljøet som trygt og godt.

Statsforvalterens vurderinger

Statsforvalteren vurderer at det er positivt at skolen har en plan som understreker at alle saker skal undersøkes. I planen kommer det frem hvem som er ansvarlig for at det gjennomføres undersøkelser og hvem som skal gjennomføre undersøkelsene.

I egenvurderingen i RefLex og i intervju påpeker flere ansatte at det er ikke alltid undersøkelsene klarer å få frem fakta i saken, elevens opplevelse og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan elven har det på skolen. De påpeker likevel at undersøkelsene er egnet og at de etterstreber å få frem dette, men at det ikke alltid lar seg gjøre i alle saker. Vi mener det er en svakhet i rutinene at vedleggene «aktivitetsplan» og «evaluering» i planverket ikke inneholder et eget punkt hvor det står «saken er undersøkt på følgende måte».

I skolemiljøsakene vi har fått oversendt, kan vi se at skolen har gjennomført undersøkelser gjennom samtaler med involverte elever. Som påpekt, varierer det fra sak til sak hvor grundige undersøkelser som er gjennomført og hvor omfattende undersøkelsene er dokumentert. Denne dokumentasjonen kan tolkes på flere måter. På den ene siden kan det vise at skolens ansatte ikke har samme rutine for å undersøke en sak og for å dokumentere undersøkelsene. Samtidig var det flere ansatte i intervju som påpekte at hvor grundig skolen undersøker en sak, vil avhenge av hvilken sak de står overfor.

Konklusjon

Etter en helhetsvurdering kommer vi fram til at rektor har bestemt en framgangsmåte som sikrer at skolen undersøker sakene tilstrekkelig grundig. Dette baserer vi på kommunens og skolens egne rutiner for aktivitetsplikten. På bakgrunn av intervju med de ansatte og skolens dokumentasjon av aktivitetsplikten i enkeltsaker, mener vi at det er sannsynliggjort at skolens ansatte undersøker sakene tilstrekkelig. Hvor grundig saker skal undersøkes vil, som de ansatte påpeker, kunne variere fra sak til sak ettersom hvor alvorlig saken er.

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at saken undersøkes snarest

Statsforvalteren undersøker om fremgangsmåten sikrer at skolen undersøker saken så snart som mulig. Vi undersøker også om rektor følger opp at de som jobber på skolen, bruker fremgangsmåten i praksis, med mindre rektor selv undersøker sakene.

Observasjoner

I *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* er det presisert at

«undersøkelsene skal iverksettes snarest».

Skolens planer og rutiner nevner ikke noe om tidspunktet for når undersøkelsene skal igangsettes.

I de oversendte aktivitetsplanene som vi har fått oversendt, er det vanskelig å se tidspunktet for når saken ble varslet og tidspunktet for når undersøkelsene startet.

I egenvurderingen i RefLex svarer alle respondenter «ja» på spørsmålet om de alltid undersøker saken snarest. Noen respondenter utdyper sitt svar med at man undersøker innen fristen på fem virkedager.

Statsforvalterens vurderinger

Statsforvalteren vurderer at skolen ikke har en framgangsmåte som sikrer at skolen undersøker saken så snart som mulig. I skolens planer er det riktignok presisert at saken skal undersøkes snarest, men det er ikke definert hva som ligger i

«snarest». Tidspunktet for når undersøkelsene skal igangsettes, er ikke nevnt i skolens egne interne rutiner. Vi kan ikke se at det er gitt noe gradering av saker, hvor det er presisert at noen saker må undersøkes raskere enn andre.

Som nevnt, er det flere i intervju som påpeker at skolen har en fem dagers frist til å undersøke saken og viser til opplæringsloven. Vi tror dette kan skyldes en sammenblanding av at skolen har fem dager på å sette inn tiltak etter at saken er meldt til rektor. Lovkravet når det gjelder tidspunktet for å sette i gang undersøkelser, er at skolen «snarest» skal undersøke en sak.

Konklusjon

På bakgrunn av at skolens interne rutiner ikke nevner tidspunktet for når undersøkelsene skal starte og vi opplever å få ulike tilbakemeldinger i intervju med de ansatte, kan vi ikke sannsynliggjøre at skolen har en fremgangsmåte som sikrer at skolen undersøker saken så snart som mulig.

I vår foreløpige rapport vurderte vi lovkravet som ikke oppfylt.

I skolens svar på foreløpig rapport skrives det at skolen nå sikrer at saken undersøkes snarest. Skolen viser til endrete rutiner for undersøkelse av saken. Rutinene beskriver nå hvor hurtig saken skal undersøkes og hvem som er ansvarlig for dette. Skolen påpeker at mal for aktivitetsplan og skjema Melding om mistanke er endret ved å legge inn et punkt med ordlyden «Når ble skolen kjent med situasjonen». I tillegg er et punkt om dato for oppstart av aktuell plan lagt inn i ovennevnte mal og skjema. Skolen presiserer til slutt at Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt og psykososialt miljø er endret slik: Skolen skal snarest gå i gang med undersøkelser i saken, uavhengig av om det kun er mistanke eller faktisk kjennskap til at en elev ikkje har et trygt og godt skolemiljø. I saker hvor det er mistanke eller kjennskap til at en ansatt krenker, skal skolen straks gå i gang med undersøkelser.

Lovkravet vurderes nå som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at berørte elever får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen

Statsforvalteren undersøker om rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at eleven som tiltakene skal rette seg mot, får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. Dersom et eller flere tiltak påvirker andre elever, så har også disse elevene rett til å uttale seg om hvordan tiltaket påvirker dem. Vi undersøker også om rektor følger opp at de som jobber på skolen, bruker fremgangsmåten i praksis.

Observasjoner

I *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* har man gjengitt lovteksten i Opplæringslovens § 9 A. Der står det at skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt, og at hva som er best for elevene skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Under overskriften «Aktivitetsplikten i kronologisk rekkefølge» står det at skolen skal lage en skriftlig plan når det gjøres tiltak i ei sak og at planen blant annet må inneholde et punkt om hvordan eleven er hørt i saken. I tillegg er det presisert at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

I skolens dokument *Rutiner/saksgang ved bekymring for det psykososiale miljøet til elever ved Finnsnes barneskole* står det ved bruk av skjema «aktivitetsplan» at «Aktivitetsplanen og tiltakene i den lages fortrinnsvis i samråd med foreldre/foresatte. Eleven selv deltar også på det som er naturlig ut fra alder og modenhet».

Malen for aktivitetsplanen (vedlegg 2 i planverk) inneholder en kolonne som heter «Eleven er hørt i saken og informert om tiltakene (dato)» og en kolonne som heter «Foresatte er hørt og informert om tiltakene (dato)».

I egenvurderingen i RefLex har alle respondenter bortsett fra en, svart «ja» på spørsmål om elevene alltid får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. Den som har svart «nei» utdyper sitt svar med at man ikke har grunnlag for å svare på spørsmålet.

I intervju med de ansatte svarer de bekreftende på om eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. Flere intervjuobjekter viser også til enkeltsaker hvor de har arbeidet med å lage en aktivitetsplan, og da har eleven fått uttale seg. En påpeker at eleven får uttale seg, men sier at settingen av og til gjør det vanskelig for eleven å si sin mening, for eksempel dersom det er 5-6 voksne til stede.

I samtale med foresatte som har erfaring med aktivitetsplan opplever de at elevene ble hørt og fikk muligheten til å uttale seg da skolen skulle sette inn tiltak. Av de oversendte aktivitetsplanene vi har fått fra skolen, kan vi se at skolen har satt inn tiltak. I alle er det presisert at elevene er blitt hørt.

Statsforvalterens vurdering

I skolens planer og rutiner kommer det frem at eleven må høres i arbeidet med aktivitetsplanen. Det er også tatt inn et eget punkt om dette i malen for aktivitetsplanen.

Både i egenvurderingen i RefLex og intervju med de ansatte på skolen, er de enstemmige på at eleven alltid får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. Også i samtale med foresatt som har hatt erfaring med aktivitetsplan, opplever at eleven ble hørt og fikk mulighet til å uttale seg om tiltak.

I aktivitetsplanene fra skolen kan vi se at involverte elever er hørt. Det er imidlertid ikke dokumentert om hva som har vært tema på samtalene, og om de eksplisitt har blitt spurt om hva de mener skal være innholdet i aktivitetsplanen. Vi har ikke fått referat fra disse samtalene. Dokumentasjonen viser at elevene er hørt, men viser ikke noe nærmere om elevene har fått uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen.

Konklusjon

Vi finner etter dette at rektor har sørget for en fremgangsmåte som sikrer at involverte elever får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. Denne rutinen er skriftliggjort flere steder. Vi mener også at lærere kjenner til denne fremgangsmåten, og flere viser til enkeltsaker hvor de har snakket med involverte elever om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. Vi mener også at intervju med foresatte som har hatt erfaring med aktivitetsplanen, støtter at dette følges opp i praksis. På bakgrunn av dette finner vi det sannsynliggjort at elevene får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen.

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt

Statsforvalteren undersøker om rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at skolen setter inn egnede tiltak i alle saker. Vi undersøker også om rektor følger opp at de som jobber på skolen, bruker fremgangsmåten i praksis, med mindre rektor setter inn tiltak selv.

Observasjoner

I *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* redegjøres det for plikten til å sette inn tiltak. Det framgår her at «Når en elev sier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemijø».

I skolens *Rutiner/saksgang ved bekymring for det psykososiale miljøet til elever ved Finnsnes barneskole* er dette presisert med samme ordlyd. I dette dokumentet er det også fremhevet at tiltakene lages fortrinnsvis i samråd med foresatte og elev dersom det er naturlig ut fra alder og modenhet.

I egenvurderingen i RefLex har alle respondenter svart «ja» på spørsmålet om skolen alltid setter inn tiltak der en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. På spørsmålet om tiltakene er tilpasset saken i type og omfang, og basert på elevens helhetlige behov og elevens beste, svarer alle respondenter «ja».

I intervju med skoleledelsen svarer de bekreftende på at det alltid settes inn tiltak i saker hvor en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det fremheves at tiltakene kommer frem gjennom dialog på trinn og i drøfting med miljøteam. Rektor sier han ønsker personalet hadde mer kompetanse på arbeidet med tiltakene. Avdelingslederne fremhevet at det er vanskelig å finne de riktige tiltakene.

I intervju med de ansatte som jobber på skolen svarer de også bekreftende på at det alltid settes inn tiltak i saker hvor en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

I samtale med foresatt som har erfaring med å varsle ifra om at elev ikke har det trygt og godt, opplyser at det ble satt inn tiltak i saken i dialog med foresatt og elev.

I alle aktivitetsplanene vi har mottatt, kan vi se at skolen har satt inn tiltak og har brukt malen for aktivitetsplan.

Statsforvalterens vurderinger

Vi kan se at skolens planer og rutiner presiserer at det skal settes inn tiltak i tilfeller hvor elever ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. I egenvurderingen i RefLex og ut fra tilbakemeldinger i intervju vurderer vi at skolens ansatte kjenner og har kunnskap om plikten til å sette inn tiltak.

Ut fra dokumentasjonen, kan vi ikke se at skolen har en skriftlig rutine for hvordan skolen skal gå frem når det settes inn tiltak. I intervju forteller rektor at dette arbeidet foregår på trinn og i dialog med miljøteam. Arbeidet med å jobbe frem tiltak i en sak, kan gjerne gjøres på trinnivå. Det som imidlertid er sårbart med denne rutinen, er at det kan utvikle seg ulik praksis i de ulike teamene.

Videre poengterer rektor at han skulle ønske personalet hadde mer kompetanse på å utarbeide egnede tiltak. I tillegg påpeker avdelingslederne at det er vanskelig å finne de riktige tiltakene. En skriftlig rutine som bestemmer fremgangsmåten i dette arbeidet vil kunne øke sjansen for å finne egnede tiltak. En felles fremgangsmåte i utarbeidelsen av tiltak vil også kunne sørge for en mer helhetlig og lik praksis på skolen. Et eksempel på dette kan være at «i alle skolemiljøsaker skal man bruke pedagogisk analyse for å finne frem til utfordringer/problemer i skolemiljøet og tiltak som skal løse disse.» Et annet eksempel kan være at «alle tiltak som iverksettes skal være skolebasert/kunnskapsbasert.»

Konklusjon

Etter en helhetsvurdering kommer vi fram til at dokumentasjon og funn fra våre intervju, ikke sannsynliggjør at rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at skolen setter inn egnede tiltak i alle saker.

I vår foreløpige rapport vurderte vi lovkravet som ikke oppfylt.

Skolen dokumenterer nå at man sikrer at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikkje er oppfylt. Skolen skriver at rutinene for utarbeidelse av tiltak er revidert og beskrevet i den kommunale planen. Nå beskrives det blant annet at metoden pedagogisk analyse skal brukes i alle saker som skolen ikke har god erfaring i å løse. Videre er rutinen nå at alle aktivitetsplaner skal være faglig vurdert av rektor før de iverksettes, samt at alle tiltak evalerueres på egne evalueringsmøter.

Lovkravet vurderes nå som oppfylt.

**Konklusjon deltema plikten til «å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikkje har det trygt og godt»:**

Plikten til å følge med og gripe inn, varsle undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A-4

1. Alle som jobber på skolen har kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø.
2. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de følger spesielt godt med på elever med en særskilt sårbarhet.
3. Rektor sørger for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for eksempel utestengning, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig.
4. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
5. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som saken tilsier.
6. Rektor varsler skoleeieren om alvorlige tilfeller.
7. Rektor sikrer at skolen undersøker saken når skolen har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
8. Rektor sikrer at saken undersøkes snarest.
9. Rektor sikrer at berørte elever får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen.
10. Rektor sikrer at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt.

#### Plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5

###### Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever, eller at de straks varsler direkte til skoleeieren dersom mistanken gjelder en i skoleledelsen

Statsforvalteren undersøker om rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at de som jobber på skolen, varsler rektor eller eventuelt skoleeieren i slike saker.

Observasjoner

I *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* er det redegjort for den skjerpede aktivitetsplikten. Her framkommer det at «Ved mistanke om at en som jobber ved skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering skal rektor varsles med en gang. Rektor varsler deretter skoleeier». Videre heter det at «den ansatte skal varsle skoleeier direkte» dersom det er en i skoleledelsen som krenker en elev.

Skolens interne rutine har samme ordlyd som nevnt ovenfor.

I egenvurderingen i RefLex har alle respondenter svart «ja» på spørsmålet om rektor har gjort de som jobber på skolen, kjent med at de skal varsle rektor ved mistanke om at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever. På spørsmålet om rektor har gjort de som jobber på skolen, kjent med at de i stedet skal varsle direkte til skoleeieren hvis mistanken gjelder en i skoleledelsen, har alle respondenter svart «ja».

I intervju med de ansatte kommer det frem at skolen har skriftlige rutiner på dette både i en perm på avdelingsleders kontor og digitalt i egen mappe på Teams. Samtlige er kjent med plikten om å varsle rektor om slike saker, og ledelsen har informert personalet om dette.

Statsforvalterens vurderinger

Av det oversendte tilsynsmaterialet dokumenterer skolen at rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at de ansatte varsler rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever, eller at de varsler direkte til skoleeieren dersom mistanken gjelder en i skoleledelsen.

I intervju opplever vi at skolens ansatte er kjent med plikten om å varsle rektor og at de har fått informasjon om denne plikten fra skoleledelsen.

Konklusjon

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### 2.1.2.2 Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen, varsler rektor eller eventuelt skoleeier straks

Statsforvalteren undersøker om fremgangsmåten for varsling sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor eller eventuelt skoleeieren straks.

Observasjoner

Vi har i punkt 2.2.2.1 overfor, konkluderte med at rektor har bestemt en framgangsmåte for varsling ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen krenker en eller flere elever. Som følge av at vi konkluderer med at det foreligger en slik framgangsmåte, er det også grunnlag til å vurdere om en fremgangsmåte sikrer at rektor eller skoleeier varsles straks.

Statsforvalterens vurderinger

Vi viser til våre vurderinger overfor i punkt 2.2.2.1. Som en følge av dette finner vi det dokumentert at de som jobber på skolen, varsler rektor eller eventuelt skoleeier straks om slike saker.

Konklusjon

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal varsle skoleeieren straks dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever

Statsforvalteren undersøker om rektor varsler skoleeieren straks i tilfeller hvor det er mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.

Observasjoner

I *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* er det presisert at man skal varsle rektor med en gang ved mistanke om at en som jobber ved skolen utsetter en elev for krenkelser. I tillegg heter det at «Rektor varsler deretter skoleeier».

Dokumentet *Rutiner/saksgang ved bekyrming for det psykososiale miljøet til elever ved Finnsnes barneskole* har samme ordlyd.

I egenvurderingen i RefLex har rektor svart «ja» på spørsmålet om han varsler skoleeieren straks ved mistanke om at en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever.

I intervju med rektor svares det bekreftende på spørsmålet om skoleeier varsles om slike saker. Rektor viste til at han ved ett tilfelle i en slik sak ringte skoleeier umiddelbart samme dag som mistanke og/eller kjennskap oppstod.

Skolens ansatte sa i intervju med oss at de er kjent med at rektor eller eventuelt skoleeier skal varsles straks dersom en som jobber på skolen krenker en elev.

Statsforvalterens vurderinger

Statsforvalteren opplever at rektor i intervju er tydelig på at skoleeier varsles straks om saker hvor det er mistanke om eller kjennskap til at en ansatt på skolen krenker en eller flere elever.

Konklusjon

Vi vurderer at tilsynsdokumentasjon og funn fra intervju sannsynliggjør at rektor varsler skoleeier straks i saker hvor det er mistanke om at en som jobber på skolen krenker en elev.

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at skolen undersøker saken ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever

Statsforvalteren undersøker om rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at skolen undersøker alle saker, og at det blir gjort tilstrekkelig grundig. Vi undersøker også om rektor følger opp at de som jobber på skolen, undersøker sakene i samsvar med fremgangsmåten, med mindre rektor selv undersøker sakene.

Observasjoner

I Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø står det at undersøkelse og tiltak skal iverksettes straks når man har mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen krenker en elev.

I dokumentet Rutiner/saksgang ved bekymring for det psykososiale miljøet til elever ved Finnsnes barneskole er samme ordlyd reptert.

I egenvurderingen i RefLex har fire av fire respondenter svart «ja» på spørsmålet om de alltid undersøker saken ved mistanke om at en som jobber på skolen, har krenket elever. To av respondenter svarer «nei» på spørsmålene om undersøkelsene alltid får frem fakta om situasjonen og om elevene opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Begge disse utdyper sitt svar med at det kan være vanskelig å få frem fakta i saker hvor det ikkje har vært vitner og det blir ord mot ord mellom partene.

På spørsmålet om involverte elever blir hørt når saken undersøkes svarer alle fire respondenter «ja».

Statsforvalterens vurderinger

Statsforvalteren vurderer at det er viktig at skolen har en skriftlig rutine for å undersøke saker når det er mistanke om eller kjennskap til at en ansatt på skolen krenker en eller flere elever.

Konklusjon

Etter dette finner vi det tilstrekkelig dokumentert at rektor følger opp at de som jobber på skolen, undersøker sakene i samsvar med skolens fremgangsmåte.

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at skolen undersøker saken straks

Statsforvalteren undersøker om fremgangsmåten sikrer at skolen undersøker slike saker straks. Vi undersøker også om rektor følger opp at de som jobber på skolen, bruker fremgangsmåten i praksis, med mindre rektor selv undersøker sakene.

Observasjoner

I Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø er lovteksten i Opplæringsloven § 9 A-5 (dersom en som arbeider på skolen krenker en elev) tatt inn på side 5. Videre under «Aktivitetsplikten i kronologisk rekkefølge» står det at skolen snarest skal undersøke saken.

I dokumentet *Rutiner/saksgang ved bekymring for det psykososiale miljøet til elever ved Finnsnes barneskole* er det presisert det samme.

I mal for aktivitetsplan nevnes ikke opplæringslovens § 9 A-5. Denne paragrafen omhandler saker hvor en som jobber på skolen krenker en eller flere elever.

I egenvurderingen i RefLex svarer alle fire respondenter «ja» på spørsmålet om skolen alltid undersøker saken straks.

Statsforvalterens vurderinger

Skolens plikt til å undersøke saker hvor det er mistanke eller kjennskap til at en ansatt krenker en eller flere elever skiller seg fra den alminnelige undersøkelsesplikten i opplæringsloven § 9 A-4. Opplæringsloven § 9 A-5 stiller strengere krav til at slike saker skal undersøkes «straks».

Vi finner det ikke dokumentert at skolens rutiner konkretiserer at skolen straks skal gå i gang med undersøkelser av saker hvor det er mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker. Det er ikke presisert at det er et strengere krav for når skolen skal gå i gang med å undersøke slike saker. I mal for aktivitetsplan nevnes heller ikke opplæringslovens § 9 A-5.

Konklusjon

I vår foreløpige rapport vurderte vi at lovkravet ikke er oppfylt.

Skolen skriver i sitt svar til den foreløpige rapporten at man nå sikrer at skolen undersøker saken straks ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen har krenket en eller flere elever. Det gjør man ved at de reviderte og presiserte rutinene understreker at det er strengere krav til tempoet i oppstart av undersøkelser ved slik mistanke eller kjennskap. Skolens endrede rutiner er nå tydelig på at skolen skal straks gå i gang med undersøkelser av saker hvor det er mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker en eller flere elever. Av skolens redegjørelse går det også frem at alle maler er revidert og inneholder opplæringslovens § 9 A-5 som omhandler slike krenkelser. Skolens personale er informert om endrede rutiner gjennom intranett og morgenmøte 03.12.2021.

Lovkravet vurderes nå som oppfylt.

**Konklusjon deltema plikten til «å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5»:**

* 1. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.
	2. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor eller skoleeier straks.
	3. Rektor varsler skoleeieren straks dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.
	4. Rektor sikrer at skolen undersøker saker ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.
	5. Rektor sikrer at skolen undersøker saken straks.

#### Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, jf. opplæringsloven § 9 A-4

###### Skolen skal lage en skriftlig plan i tråd med kravene i opplæringsloven § 9 A-4 sjette ledd når skolen setter inn egnede tiltak i en sak

Statsforvalteren undersøker om skolen lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak.

Observasjoner

I *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* framgår det at skolen skal lage en plan når det skal iverksettes tiltak i en sak. Videre listes det blant annet opp at planen skal innholde informasjon om hvilke problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal iverksettes, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, når tiltakene skal evalueres og hvordan eleven er hørt i saken.

Mal for aktivitetsplan som skolen bruker er i tråd med dette.

I egenvurderingen i RefLex har 16 av 16 respondenter svart «ja» på spørsmålet om de lager en skriftlig aktivitetsplan som beskriver hvilke problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak de har planlagt, når de skal gjennomføre tiltakene, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når de skal evaluere tiltakene.

I intervju med skolens ledelse svarer de bekreftende på om skolen lager en skriftlig plan når skolen setter inn tiltak i en sak.

Skolens ansatte sier også i intervju til oss at det lages en skriftlig plan når skolen setter inn tiltak i en sak, og at de bruker malen for aktivitetsplan i dette arbeidet.

I dokumentasjonen vi har mottatt fra skolen er det lagt ved skriftlige aktivitetsplaner. I disse er det beskrevet hvilke problem som skal løses, hvilke tiltak som skal settes inn, varighet for tiltakene, hvem som har ansvaret for gjennomføringen og tidspunkt for evaluering.

Foresatte som har hatt erfaring med aktivitetsplan, sier i samtale med oss at det ble laget en skriftlig aktivitetsplan som viste hvilke tiltak skolen satte inn for å sikre eleven et trygt og godt skolemiljø.

Statsforvalterens vurderinger

På bakgrunn av den innsendte tilsynsdokumentasjon og funn fra våre intervju, finner vi det dokumentert at skolen lager en skriftlig aktivitetsplan i tråd med kravene i opplæringsloven.

Både skoleledelsen og skolens ansatte svarer i egenvurderingen i RefLex og i intervju med oss, at de bruker malen for aktivitetsplan når skolen setter inn tiltak i en sak. Som nevnt, oppfyller skolens mal for aktivitetsplan de krav som opplæringsloven § 9 A-4 sjette ledd stiller til hva en aktivitetsplan skal inneholde. Dette finner vi også støtte for i intervju med foresatte som har erfaring med aktivitetsplan.

I aktivitetsplanene, ser vi at skolen bruker malen i de sakene hvor skolen har satt inn tiltak.

Dokumentasjonen fra skolen og intervju viser at skolen arbeider svært effektivt i de sakene hvor det lages aktivitetsplan.

Konklusjon

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Eleven og foreldrene som saken gjelder, skal få aktivitetsplanen fra skolen hvis de ber om det

Statsforvalteren undersøker om eleven og foreldrene som saken gjelder får aktivitetsplanen fra skolen.

Observasjoner

I malen for aktivitetsplan er det en kolonne som skal sikre at elev og foresatte er hørt og informert om tiltakene i aktivitetsplanen.

I egenvurderingen i RefLex har alle respondenter svart «ja» på spørsmålet om elevene og foreldrene som saken gjelder, får aktivitetsplanen fra skolen hvis de ber om det.

I intervju med rektor presiserer han at utfylt aktivitetsplan sendes automatisk hjem til foresatte.

Statsforvalterens vurderinger

Som nevnt, står det beskrevet i malen for aktivitetsplan at elev og foresatte skal høres og informeres om tiltak i aktivitetsplanen. Rektor sier at foresatte automatisk får kopi av aktivitetsplanen. At denne rutinen følges opp i praksis, mener vi er dokumentert gjennom egenvurderingen i RefLex og tilbakemeldinger i intervju med de ansatte. Her svarer samtlige at elev og foreldre får aktivitetsplanen.

Konklusjon

På bakgrunn av dette kommer vi frem til at eleven og foreldrene som saken gjelder, får aktivitetsplanen fra skolen.

Statsforvalteren anbefaler at skolen sikrer at rutinen man praktiserer også presiseres skriftlig i skolens planer.

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal følge opp at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen

Statsforvalteren undersøker om rektor følger opp at skolen gjennomfører tiltakene i tråd med aktivitetsplanen.

Observasjoner

Malen for aktivitetsplanen har en egen kolonne om hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltak og tidspunkt for evalueringen. I egenvurderingen i RefLex har alle respondenter svart «ja» på spørsmålet om skolen alltid gjennomfører tiltakene i aktivitetsplanen slik de er beskrevet, både i innhold og tid. På spørsmålet om skolen dokumenterer at tiltakene gjennomføres i tråd med aktivitetsplanen, svarer alle respondenter «ja».

I intervju med skoleledelsen opplyser de at aktivitetsplanen blir fulgt opp av både lærerne og miljøteamet. Ledelsen får informasjon om hvordan aktivitetsplanen blir fulgt opp gjennom referat fra evalueringsmøter og på teammøter hvor enkeltsaker drøftes.

I intervju med skolens øvrige ansatte svarer de også bekreftende på at tiltakene blir gjennomført i tråd med aktivitetsplanen. Samtlige svarer at det først og fremst er kontaktlærerne som har ansvaret for gjennomføringen av tiltak. De svarer også at det er dialog mellom miljøteam, skoleleder og kontaktlærer om arbeidet med å følge opp aktivitetsplanen. Flere viser også til at tiltakene blir justert dersom de opplever at tiltakene ikke har hatt ønsket virkning.

Lærere dokumenterer at tiltakene gjennomføres i tråd med aktivitetsplanen på følgende måter: i mal for aktivitetsplan, i logg og i møtereferater med elev og eventuelt foresatte.

Foresatte som har hatt erfaring med aktivitetsplan, opplyser i intervju med oss at tiltakene ble gjennomført som de var beskrevet i aktivitetsplanen. Videre sa foresatte at aktivitetsplanen ble evaluert og noen av tiltakene ble justert ut fra behov.

I de oversendte aktivitetsplanene fra skolen, kan vi se at det er redegjort for hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltak. Vi ser også at det følger med evaluering av aktivitetsplanene.

Statsforvalterens vurderinger

Skolens mal for aktivitetsplan inneholder en egen kolonne for hvem som har ansvaret for gjennomføringen av tiltak og tidspunkt for evaluering av tiltakene.

I de utfylte aktivitetsplanene vi har mottatt fra skolen, ser vi at det er presisert hvem som har ansvaret for gjennomføringen av tiltakene.

I intervju får vi tilbakemelding om at det primært er kontaktlærer som har ansvaret for å følge opp tiltak. Miljøteamet følger opp at aktivitetsplanen gjennomføres, og dette gjøres gjennom dialog med de ansatte. Denne rutinen er imidlertid ikke skriftliggjort i skolens rutiner. Vi opplever likevel at skolen har en felles praksis for dette arbeidet som følges opp av miljøteamet. Dette finner vi også støtte for i tilbakemeldinger fra foresatt som har erfaring med aktivitetsplan.

Konklusjon

Statsforvalteren vil imidlertid påpeke at skolen bør konkretisere skriftlig hvordan rektor følger opp at tiltakene blir gjennomført i tråd med aktivitetsplan og hvem som har ansvaret for dette oppfølgingsarbeidet, i sine egne rutiner. Her tenker vi spesielt på miljøteamets rolle i dette arbeidet. I intervju med personalet opplever vi likevel at det er en felles forståelse for dette, selv om skolen ikke har tydeliggjort denne praksisen i sine rutiner.

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal sikre at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker

Statsforvalteren undersøker om rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at skolen alltid innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker. Vi undersøker også om rektor følger opp at de som jobber på skolen, bruker fremgangsmåten i sakene.

Observasjoner

Malen for aktivitetsplan inneholder en egen kolonne for evalueringstidspunkt. Skolen har i tillegg eget skjema for evaluering av aktivitetsplaner. I dette skjemaet presiseres det at både skole, elev og hjem skal delta i evalueringen. Skjema beskriver ikke hvordan skolen innhenter informasjon om effekt av tiltakene utover dette.

I egenvurderingen i RefLex svarer alle respondenter «ja» på spørsmålet om de alltid spør eleven om hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker. På spørsmålet om skolen alltid innhenter nødvendig informasjon om hvordan tiltakene har virket, svarer en respondent «nei». Resterende respondenter svarer «ja». Den ene som svarer «nei» på dette spørsmålet, utdyper sitt svar med «er usikker på dette spørsmålet».

Skolens øvrige ansatte sier at aktivitetsplanen blir evaluert sammen med elevene og foresatte. Det kommer også frem at elevene får uttale seg om sitt syn på hvordan tiltakene har fungert.

Foresatte som har erfaring med aktivitetsplan, opplevde at eleven ble hørt i arbeidet med evalueringen av tiltak.

Av de oversendte aktivitetsplanene, kan vi se at det både er fylt ut tidspunkt for evaluering og vedlagt skjema for gjennomført evaluering. Ut fra dette kan vi se at eleven var med på evalueringen.

Statsforvalterens vurderinger

Vi finner det positivt at de ansatte både i intervju og i egenvurderingen i RefLex, gir tilbakemelding om at skolen evaluerer aktivitetsplanen og at skolen innhenter informasjon fra eleven selv om hvordan tiltakene har virket. I de oversendte aktivitetsplanene kan vi se at skolen har fulgt opp rutinen for evaluering som de ansatte informerer om i intervju, i alle sakene.

På bakgrunn av at skolens skriftlige rutiner konkretiserer at tiltakene skal evalueres, og at det nevnes at skolen må innhente elevens og foresattes syn, finner vi det tilstrekkelig dokumentert at rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at skolen alltid innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker.

Konklusjon

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Rektor skal sørge for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan tiltakene har virket og elevens syn

Statsforvalteren undersøker om rektor sørger for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan de har virket.

Observasjoner

I malen for evaluering av aktivitetsplanen er det en kolonne med ordlyden «Tiltakene har gitt ønsket effekt og aktivitetsplanen avsluttes», en kolonne med ordlyden «Tiltakene videreføres eller endres (ny aktivitetsplan skrives) og en kolonne med ordlyden «Evaluering av ny aktivitetsplan».

I egenvurderingen i RefLex svarer alle respondenter «ja» på spørsmålet om skolen alltid tilpasser tiltakene.

Statsforvalterens vurdering

Vi vurderer at det er positivt at malen for evaluering av aktivitetsplanen beskriver at tiltakene må endres ut ifra informasjon i evalueringen. I dette ligger det implisitt at aktivitetsplanen er et dynamisk dokument som må endres og justeres ved behov.

I de aktivitetsplanene vi har mottatt fra skolen ser vi at malen *Evaluering av aktivitetsplan* er benyttet.

Vi viser til vår vurdering over i pkt. 2.2.3.4, hvor vi konkluderte med at rektor har bestemt en fremgangsmåte som sikrer at skolen alltid innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker. Denne konklusjonen vil være et moment i vurderingen her. Ettersom vi har konkludert med at rektor har sikret for en fremgangsmåte for å innhente slik informasjon, finner vi det også dokumentert at rektor sørger for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan de har virket.

Konklusjon

Lovkravet vurderes som oppfylt.

###### Skolen skal informere elever og foreldre om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten

Statsforvalteren undersøker om de som jobber på skolen, informerer elever og foreldre om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten.

Observasjoner

I *Plan for å sikre elevene i Senja kommune et godt psykososialt miljø* framkommer det at

«Skolene skal informere om aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om muligheten til å melde saken til Statsforvalteren».

I egenvurderingen i RefLex svarer alle, bortsett fra en respondent, «ja» på spørsmålet om de informerer elever og foreldre om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten.

Skoleledelsen sier i intervju med oss at informasjonen gis generelt til alle på foreldremøte. I intervju med kontaktlærerne bekreftes dette samtidig som det påpekes at referat fra foreldremøtene sendes ut til alle foresatte. Enkeltlærere sier i intervju at de i tillegg nevner i utviklingssamtaler at man kan melde sin sak til Statsforvalteren dersom man mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten.

Ingen av elevene vi intervjuet var kjent med muligheten om å melde en sak til Statsforvalteren dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten.

Statsforvalterens vurdering

Ut fra tilsynsdokumentasjonen og tilbakemeldinger i intervju mener vi at skolen informerer foresatte om muligheten til å melde sin sak til Statsforvalteren fordi denne informasjonen gis generelt til foreldre på foreldremøter.

Som nevnt, er det ingen elever som vi intervjuet som kjente til denne muligheten. Ut fra den skriftlige tilsynsdokumentasjonen kan vi heller ikke finne det dokumentert at denne informasjonen er gitt til elever på generelt grunnlag.

Konklusjon

På bakgrunn av at elever vi pratet med ikke kjenner til muligheten om å melde en sak til Statsforvalteren, og skolen heller ikke har dokumentert at de har gitt elever slik informasjon, finner vi det ikke sannsynliggjort at elever er informert om muligheten til å melde saken sin til Statsforvalteren.

I vår foreløpige rapport vurderte vi lovkravet som ikke oppfylt.

Skolen dokumenterer i sitt svar på foreløpig rapport at man nå sikrer at elever og foreldre blir informert om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom man mener at skolen ikkje oppfyller aktivitetsplikten. Skolen viser også her til endrede rutiner: Elevene informeres i elevsamtaler, utviklingssamtaler og ved kartlegginger. Foresatte informeres i foreldremøter og via referat fra foreldremøter (sendes ut i etterkant).

Lovkravet vurderes nå som oppfylt.

## Konklusjon deltema plikten til «å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, jf. opplæringsloven § 9 A-4 sjette ledd»:

* 1. Skolen lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak.
	2. Elevene og foreldrene som saken gjelder, får aktivitetsplanen fra skolen hvis de ber om det.
	3. Rektor følger opp at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen.
	4. Rektor sikrer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker.
	5. Rektor sørger for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan tiltakene har virket og elevens syn.
	6. Skolen informerer elever om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten.

# Våre konklusjoner etter foreløpig rapport 15.11.2021

**Konklusjon deltema plikten til «å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikkje har det trygt og godt»:**

Plikten til å følge med og gripe inn, varsle undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A-4

1. Alle som jobber på skolen har kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø.
2. Rektor sikrer ikke at alle som jobber på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de følger spesielt godt med på elever med en særskilt sårbarhet.
3. Rektor sørger for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for eksempel utestengning, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig.
4. Rektor sikrer ikke at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
5. Rektor sikrer ikke at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som saken tilsier.
6. Rektor varsler skoleeieren om alvorlige tilfeller.
7. Rektor sikrer at skolen undersøker saken når skolen har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
8. Rektor sikrer ikke at saken undersøkes snarest.
9. Rektor sikrer at berørte elever får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen.
10. Rektor sikrer ikke at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt.

**Konklusjon deltema plikten til «å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5»:**

1. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.
2. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor eller skoleeier straks.
3. Rektor varsler skoleeieren straks dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.
4. Rektor sikrer at skolen undersøker saker ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.
5. Rektor sikrer ikke at skolen undersøker saken straks.

## Konklusjon deltema plikten til «å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, jf. opplæringsloven § 9 A-4 sjette ledd»:

1. Skolen lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak.
2. Elevene og foreldrene som saken gjelder, får aktivitetsplanen fra skolen hvis de ber om det.
3. Rektor følger opp at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen.
4. Rektor sikrer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker.
5. Rektor sørger for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan tiltakene har virket og elevens syn.
6. Skolen informerer ikke elever om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten.

# 3 Våre konklusjoner etter kommunens redegjørelse 06.12.2021

I tilsynet har vi nå funnet at dere oppfyller regelverket på de områdene vi har undersøkt, og vi fatter derfor ikke vedtak med pålegg om retting, slik det var forhåndsvarslet i den foreløpige rapporten. Vi avslutter derfor tilsynet.

Dere har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Dato: 28.01.2022

 Jarle Rotvold Johansen Sølvi Melum Hanne K. Skåre

Tilsynsleder/Seniorrådgiver Tilsynsmedarbeider/Seniorrådgiver Tilsynsmedarbeider/

 Seniorrådgiver

Vedlegg: Liste over dokumentasjon

# Vedlegg: Liste over dokumentasjon

* Egenvurderinger i Reflex gjennomført av skoleledelse og lærere
* Skolens organisasjonskart
* Aktivitetsplan – malskjema
* Evaluering aktivitetsplan – malskjema
* Elevenes rett til et godt psykososialt miljø i Senjaskolen (handlingsplan mot mobbing – Senja kommune)
* Rutiner/saksgang ved bekymring for det psykososiale miljøet til elever ved Finnsnes barneskole
* Plan for fellestid august og september 2021
* Årsplan Miljøteam Finnsnes barneskole – forebyggende arbeid
* Skoleguide Finnsnes barneskole 2021 – 2022
* Miljøteam Finnsnes barneskole – Arbeidsoppgaver og retningslinjer
* Innhald i mappe 9A Psykososialt miljø på Teams for ansatte ved Finnsnes barneskole (oversikt)
* Program planlegginsdagene i august 2020 Finnsnes barneskole
* Program planleggingsdagene august 2021
* Bruk av digitalt trivselsverktøy (presentasjon)
* Rutiner for tilsyn Finnsnes barneskole 2020-2021 (tilsynsplan)
* Eksempel psykososial kartlegging
* Elevenes rett til et godt psykososialt miljø (presentasjon)
* Pedagogisk plattform
* Pedagogisk plakat 2020-2021
* Referat foreldremøte
* Skjema for utviklingsmål
* Trivselsplan hele småtrinn feb 2021
* Årsplan forebyggende arbeid psykososialt miljø
* Plan for fellestid august og sept 21
* Oversikt lærere
* Uttalelse til foreløpig tilsynsrapport/redegjørelse for tiltak
* Revidert 2021 – Plan for å sikre eleven i Senja kommune et godt psykososialt miljø
* Rutiner for tilsyn skoleåret 2021-2022 des 21
* Rutiner bekymring for det psykososiale miljøet FIBA
* Flytskjema §9A
* Mal aktivitetsplan
* Mal evaluering
* Mal melding om mistanke
* E-post fra rektor 13.12.2021 – revidering plan vs informasjon til elevene