


PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Kindcentrum Ruimtepret



Afbeelding met tekst, Tekenfilm, tekenfilm, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

1 november 2023

KINDCENTRUM RUIMTEPRET

9601 AD Kerkstraat 183 Hoogezand

06-11755805

**Inleiding**

Mijn naam is Diana Bakker. Sinds 1998 werk ik in de kinderopvang, zowel als gastouder als bij verschillende kindercentra. Door mijn jarenlange werkervaring heb ik besloten om mijn eigen kinderopvang te starten.

Ik vind het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk buiten kunnen spelen, wanneer het weer het toelaat. We maken gebruik van grote bakfietsen of bolderkarren waarin 6 kinderen passen, zodat we niet de hele dag op één locatie hoeven te blijven. Op deze manier ervaren de kinderen een gevarieerde dag en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Ruimtepret blijft een kleinschalige kinderopvang met plaats voor maximaal 16 kinderen van 0-13 jaar. Net zoals bij gastouderopvang hechten wij veel waarde aan nauw contact met ouders. We willen dezelfde huiselijke sfeer bieden bij Kindcentrum Ruimtepret.

Ik geloof dat kleinschalige kinderopvang bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van het kind. Ouders hechten waarde aan betrokkenheid bij de begeleiding van hun kinderen.

Inhoudsopgave

[1. Missie en visie 3](#_Toc39374)

[1.1 Groene visie en missie 4](#_Toc39375)

[1.2 Visie op kleinschalige opvang 4](#_Toc39376)

[2. Het aanbod 5](#_Toc39377)

[2.1 Openingstijden 5](#_Toc39378)

[2.2 Locatie 5](#_Toc39379)

[2.3 Inzet van personeel 5](#_Toc39380)

[2.4 De 3-uursregeling 7](#_Toc39381)

[2.5 Plaatsingsbeleid 7](#_Toc39382)

[2.6 Wenbeleid 7](#_Toc39383)

[2.7 Extra opvangdagen 8](#_Toc39384)

[2.8 Stamgroep 8](#_Toc39385)

[2.8.1 Stamgroep verlaten 8](#_Toc39386)

[3. Verantwoorde kinderopvang 8](#_Toc39387)

[3.1 Emotionele veiligheid 9](#_Toc39388)

[3.1.1 Emotionele veiligheid en de fysieke omgeving 10](#_Toc39389)

[3.1.2 Emotionele veiligheid en de groep 10](#_Toc39390)

[3.1.3 Emotionele veiligheid en het activiteitenaanbod 10](#_Toc39391)

[3.1.4 Dagritme 11](#_Toc39392)

[3.2 Persoonlijke competenties 11](#_Toc39393)

[3.2.2 Persoonlijke competenties en de fysieke omgeving 12](#_Toc39394)

[3.2.3 Persoonlijke competenties en de groep 12](#_Toc39395)

[3.2.4 Het activiteitenaanbod 12](#_Toc39396)

[3.2.5 Speelmateriaal voor de motorische ontwikkeling 13](#_Toc39397)

[3.3 Sociale competenties 13](#_Toc39398)

[3.3.1 Sociale competenties en de fysieke omgeving 14](#_Toc39399)

[3.3.2 Sociale competenties en de groep 14](#_Toc39400)

[3.3.3 Sociale competenties en het spelmateriaal 14](#_Toc39401)

[3.4 Normen en waarden 15](#_Toc39402)

[3.4.1 Normen en waarden overdracht en de pedagogisch medewerker- kind 15](#_Toc39403)

[3.4.2 Normen en waarden overdracht en de fysieke omgeving 15](#_Toc39404)

[3.4.3 Normen en waarden overdracht in relatie tot de groep 15](#_Toc39405)

[4.Interactieve vaardigheden 16](#_Toc39406)

[4.1 interactieve vaardigheden van de pedagogisch medewerkers 17](#_Toc39407)

[5.Vaste gezichten criterium en mentorschap 18](#_Toc39408)

[6.Vroeg signalering en ontwikkelingsstimulering 18](#_Toc39409)

[6.1 Kind volgsysteem 19](#_Toc39410)

[7.Overig 19](#_Toc39411)

[7.1Overdracht van het Kindcentrum naar de basisschool 19](#_Toc39412)

[7.2 Ziekmelden 19](#_Toc39413)

[7.3 Oudercommissie 20](#_Toc39414)

[7.4 klachtenregeling 20](#_Toc39415)

[7.5 GGD-inspectie 21](#_Toc39416)

[7.6 Kwalificaties personeel 21](#_Toc39417)

[7.6 Stagebeleid 21](#_Toc39418)

[7.6.1 De praktijk 22](#_Toc39419)

[7.6.2 Taken die de stagiair mag uitvoeren 22](#_Toc39420)

[7.6.3 Taken die stagiaires niet uit mogen voeren 22](#_Toc39421)

[7.6.4 Beroeps Opleidende Leerweg 23](#_Toc39422)

[7.6.5 Beroeps Begeleidende Leerweg 23](#_Toc39423)

[7.6.6 Vaststellen van formatieve inzetbaarheid 23](#_Toc39424)

[7.7 Privacy /foto filmmateriaal 23](#_Toc39425)

[7.8 Afsluiting 23](#_Toc39426)

# 1.Missie en visie

## 1.1 Groene visie en missie

Bij kindcentrum Ruimtepret hechten we veel waarde aan onze 'Groene Visie'. Groen staat voor zoveel meer dan alleen een kleur bij ons. Het vertegenwoordigt het buitenleven, het aanleren van kennis over groente- en fruitteelt, en het bevorderen van milieubewustzijn door afval te scheiden.

Bij Ruimtepret leren we kinderen op een respectvolle manier om te gaan met de natuur. We nemen ze mee op ontdekkingsreizen naar onze eigen moestuin, waar ze aardbeien, komkommers en tomaten kunnen zien groeien en zelfs meehelpen met het kweken ervan.

Onze buitenruimte is veilig omheind, met zo min mogelijk bestrating. Binnen de beschermende schutting kunnen kinderen vrij spelen tussen de prachtige moestuinbakken, zonder dat ze zomaar kunnen weglopen. Onze ervaren pedagogisch medewerkers selecteren activiteiten op basis van de weersomstandigheden en thema's, zodat elke dag een unieke ervaring wordt.

Gezonde voeding staat bij ons hoog in het vaandel. We willen kinderen bewust maken van wat gezonde voeding is en waar het vandaan komt. Op speciale gelegenheden genieten de kinderen natuurlijk van iets lekkers. We willen dat kinderen leren om zorgzaam en respectvol om te gaan met de bronnen die ons worden gegeven.

Kindcentrum Ruimtepret is ervan overtuigd dat opgroeien in een groene omgeving kinderen helpt om zelfbewuste volwassenen te worden, met respect voor de omgeving en medemens. Deze waarden vormen de kern van onze opvang en stellen ouders gerust over waar wij voor staan.

Onze buitenspeelruimte bestaat uit 56 vierkante meter, waardoor kinderen alle ruimte hebben om heerlijk buiten te spelen. De omgeving is veilig afgesloten met een schutting en muren, inclusief een afgesloten entree. We hebben kunstgras gelegd, zodat ook de allerkleinsten volop kunnen kruipen en ontdekken.

Tomatenplanten, komkommerplanten en aardbeienplanten omringen de tuin en zorgen voor een kleurrijk en levendig landschap en een piratenschipzandbak met een glijbaan nodigt de kinderen uit voor spannende speelmomenten. Kortom bij Kindcentrum Ruimtepret creëren we een natuurlijke wereld voor avontuurlijke kinderen, waar ze kunnen spelen, leren en groeien in harmonie met de omgeving.

## 1.2 Visie op kleinschalige opvang

Wij streven ernaar een warme, vertrouwde kinderopvang te zijn. Bij ons vind je één verticale groep van maximaal 16 kinderen, waar iedere ouder ons kent en wij alle ouders. Hierdoor kunnen we flexibel inspelen op de behoeften van zowel ouders als kinderen en blijven we goed op de hoogte van wat er speelt. Het resultaat? Ouders kunnen hun kostbaarste bezit met een gerust hart aan ons toevertrouwen.

Ons kleinschalige Kindcentrum biedt talloze voordelen. Denk aan flexibiliteit, waarbij ouders met ons kunnen afspreken wat er nodig is aan opvanguren en waar we meebewegen met de agenda van ouders. Bovendien staat betrokkenheid bij ons centraal. We zijn altijd in de buurt en in contact met de basisscholen waardoor we een naadloze overgang en continuïteit kunnen bieden. Natuurlijk vergeten we de individuele aandacht niet; elk kind krijgt bij ons de zorg en aandacht die het verdient.

Kortom in een kleinschalige setting kunnen we de wensen van ouders beter vervullen. Onze afspraken zijn persoonlijk en één op één, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden nagekomen. Weg met de beperkingen van regels die van "bovenaf" worden opgelegd. Wij bepalen onze eigen koers en zijn daardoor flexibel, zoals elke moderne onderneming zou moeten zijn.

# 2.Het aanbod

## 2.1 Openingstijden

Een duidelijke waarneembare trend is dat ouders zoeken naar een flexibelere vorm van kinderopvang. Flexibel betekent onder meer dat we ouders die werken in de zorg of andere beroepen waar wisselende werktijden zijn tegemoet komen door ook avond/nacht en weekendopvang te bieden. Het kindcentrum is open van 7.00 tot 18.30 en in eerste instantie van maandag tot en met vrijdag. Bij 6 kinderen of meer gaan we ook open op de zaterdagen en zondagen op de even weken van de maand. De ouders die avond, nacht en weekend opvang nodig hebben kunnen nog steeds gebruik maken van de Gastouderopvang van de houder. Dit omdat er dan ook sprake is van overnachting.

## 2.2 Locatie

Ons kindcentrum is gevestigd aan de Kerkstraat 183 in Hoogezand. Het gebouw heeft 100 m2 binnenruimte maar het gebruik van de speelruimte is daadwerkelijk 70m2. De binnenruimte heeft 2 slaapkamers zodat de jongste kinderen rustig kunnen slapen. De slaapkamers zijn veilig ingericht eveneens zijn de deuren voorzien van een strip die voorkomt dat vingers tussen de deur kunnen komen .Op dit moment hebben wij twee goedgekeurde bedjes ,er zijn nieuwe bedjes in bestelling. Met het aannemen van de kinderen houden we rekening met de leeftijd van de kinderen en het maximale aantal slaapplekken die er op het moment van de plaatsing/ dagen van de gevraagde opvang zullen zijn.

De buitenruimte is 56m2. Kind centrum Ruimtepret bevindt zich op een prachtige locatie met een achtertuin waar buitenactiviteiten gedaan kunnen worden. De locatie bevindt zich aan een doorgangsweg .Centraal gelegen, vlakbij de oprit naar de snelweg A7.

## 2.3 Inzet van personeel

Kindcentrum heeft een verticale combinatie groep. De overheid heeft voor regels opgesteld voor het minimaal aantal in te zetten pedagogisch medewerkers om zo voldoende aandacht aan alle kinderen te kunnen geven. Deze zogenaamde BKR (beroepskracht kind-ratio) voor onze locatie is als volgt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leeftijd Kinderen** | **Minimaal aantal beroepskrach ten** | **Maxima**  **al aantal kindere n** | **Minimaal aantal beroepskrach ten** | **Maxima**  **al aantal kindere n** | **Minimaal aantal beroepskrach ten** | **Maxima**  **al aantal kindere n** |
| 0 tot de leeftijd  waarop het basisonder wijs eindigt | 1 | 71 | 2 | 142 | 3 | 163 |
| **Leeftijd [[1]](#footnote-1)[[2]](#footnote-2)Kinderen** | **Minimaal aantal beroepskrach ten** | **Maxima**  **al aantal kindere n** | **Minimaal aantal beroepskrach ten** | **Maxima**  **al aantal kindere n** | **Minimaal aantal beroepskrach ten** | **Maxima**  **al aantal kindere n** |
| 1 tot de leeftijd  waarop het basisonder wijs eindigt | 1 | 8[[3]](#footnote-3) | 2 | 15[[4]](#footnote-4) | 3 | 16[[5]](#footnote-5) |
| 2 tot de leeftijd  waarop het basisonder wijs eindigt | 1 | 8[[6]](#footnote-6) | 2 | 16[[7]](#footnote-7) | 3 | 169 |
| 3 tot de leeftijd  waarop het basisonder wijs eindigt | 1 | 910 | 2 | 16 | ---- | ---- |

Omdat kinderen op verschillende leeftijden meer of minder verzorging nodig hebben is gelden de volgende maximale kinderen per leeftijd. Zo wordt er voorkomen dat er bijvoorbeeld te veel baby’s worden opgevangen in verhouding tot het aantal pedagogische medewerkers. Wij houden per voetnoot daarom rekening met de volgende samenstelling:

1 Waarvan maximaal vier kinderen van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal drie kinderen van 0 tot 2 jaar, waarvan maximaal twee kinderen van 0 tot 1 jaar.

## 2.4 De 3-uursregeling

De 3-uursregeling houdt in dat wij maximaal 3 uur per dag mogen afwijken van de beroepskrachtkindratio. Tijdens die uren mogen minder pedagogisch medewerkers worden ingezet.

De 3-uursregeling geldt voor de dagopvang en voor de buitenschoolse opvang, maar alleen op dagen dat hier de hele dag opvang wordt geboden zoals in de vakantie.

Wij houden een overzicht bij van de ingezette beroepskrachten en presentielijsten van kinderen, inclusief een indicatie van de aankomst- en vertrektijd van de kinderen. Hiermee kan getoetst worden of wij voldoen aan de 3-uursregeling

De buitenschoolse opvang mag ook voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers inzetten. Kaders hiervoor hoeven we niet vast te leggen in ons pedagogisch beleidsplan.

Een exacte vastlegging van de uren niet meer verplicht maar wij streven ernaar om zoveel mogelijk alleen af te wijken tussen ’s morgens tussen 7:00 en 8:30. Dat is het moment dat de eerste kindjes worden gebracht. Omdat bij ouders bij ons een inloop hebben tot 9.00 komen kinderen met hun ouders verspreid binnen. Er is dan ruim de tijd en gelegenheid om de kinderen persoonlijk te begroeten en te begeleiden tot spel om zo vertrouwd de dag bij ons te kunnen starten. Een ander moment van de dag waarop wij kunnen afwijken is tussen de middag van 12.30 -14.00. Op dat tijdstip liggen een aantal kindjes van de groep op bed waardoor het vanuit pedagogisch oogpunt geen probleem is om minder pedagogische medewerkers in te zetten. Zo kunnen ook de pedagogisch medewerkers hun eigen pauze houden. Indien het onrustig is op de groep vragen wij de pedagogisch medewerkers te kijken naar een ander geschikt tijdstip om een korte pauze te houden. Bij ons staat het belang van het welzijn van de kinderen voorop. De 3-uursregeling is dan ook slechts een mogelijkheid om wat soepeler met het inroosteren om te kunnen gaan maar dat wil niet zeggen dat wij hier altijd gebruik van zullen maken. Als we gebruik maken van de 3-uursregeling dan zetten we tenminste de helft van het aantal beroepskrachten in. Als er één pedagogisch medewerker op de groep werkzaam is en er niet aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan, omdat er gebruikgemaakt wordt van de drie-uursregeling, is er altijd een tweede volwassene op de locatie aanwezig. De achterwacht verlaat in dit geval de locatie niet, zie ook onze achterwachtregeling in ons veiligheid en gezondheidsbeleid.

## 2.5 Plaatsingsbeleid

Ouders kunnen met ons contact opnemen voor het maken van een kennismakingsafspraak. Wij zullen de ouders dan vertellen en laten zien hoe wij werken op onze kinderopvang. De ouders krijgen uitleg over ons beleid en wat wij belangrijk vinden om mee te geven aan de kinderen. Ook zullen we praktische zaken zoals onze flexibele breng- en haaltijden bespreken. Als een ouder na dit gesprek haar kind wil aanmelden bij ons dan kan dat. Als de gewenste startdatum bekend is dan kunnen we meteen met de ouder overleggen of er ook een plekje beschikbaar is op de gewenste dagen. Voordat een kindje start mag het kindje wennen zodat ouders en het kind kunnen kijken of onze opvang aansluit bij hun wensen.

## 2.6 Wenbeleid

Kinderen mogen 1 á 2 keer komen wennen/spelen op het Kindcentrum om de sfeer te proeven en te wennen. Gemiddeld hebben de kinderen aan deze wenmomenten voldoende. Wenkinderen worden meegeteld in de beroepskracht- en- kind ratio van de groep. De beoogde mentor neemt de zorg over het kindje dat moet wennen. Bij de intake wordt aan ouders gevraagd hoe zij denken dat de wenperiode zal gaan verlopen. Verwachten zij dat er een langere periode nodig zal zijn met een opbouw van wen-uren of verwachten zij dat hun kind zich snel vertrouwd en veilig zal voelen bij ons. Aan de hand van dat gesprek maken we afspraken over het wennen. Gemiddeld hanteren wij 1 of 2 wenmomenten. Het is belangrijk dat het wenmoment positief afgesloten wordt, zodat het kind de volgende keer weer met plezier bij ons komt. Het kan dus zijn dat een wenmoment dan ook niet meteen de hele dag is.

## 2.7 Extra opvangdagen

Kindcentrum Ruimtepret vindt flexibiliteit erg belangrijk. Ouders kunnen bij de pedagogisch medewerkers een verzoek indienen wanneer ze een extra opvang dag willen afnemen. Dit kan alleen als de beroepskracht- kind ratio het toe laat. Wij mogen de maximale groepsgrootte namelijk niet overschrijden. De pedagogisch medewerkers bekijkt in het rooster of er ruimte is voor een extra opvangdag. Op het rooster wordt vermeld welk kind er extra opvang afgenomen heeft en aan ouders wordt deze extra opvang dag gefactureerd op de maandelijkse factuur. Ruilen is standaard niet mogelijk indien er bijzonderheden zijn mogen ouders altijd even contact opnemen met de houder van Kindcentrum Ruimtepret om te kijken wat er mogelijk is.

## 2.8 Stamgroep

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. Kindcentrum Ruimtepret heeft 1 verticale stamgroep waar maximaal 16 kinderen van 0-13 jaar aanwezig zijn. De leeftijden van de kinderen zijn 0 tot en met 13 jaar oud. De kinderen boven de 4 zullen de kinderen van ouders zijn die wisselende werktijden hebben. Dus bijvoorbeeld middag/avonddiensten en nacht- en weekend diensten.

### 2.8.1 Stamgroep verlaten

Bij Kindcentrum Ruimtepret verlaten wij de stamgroepruimte om buiten te kunnen spelen. Wij maken gebruik van onze eigen buitenruimte. Buiten hebben de kinderen de gelegenheid om te rennen en hun energie kwijt te kunnen. De kinderen spelen onder toezicht van een pedagogisch medewerker buiten. Zoals ook beschreven in onze visie willen wij graag de kinderen kennis laten maken met een grotere wereld dan alleen ons Kindcentrum. Dat betekent dat wij regelmatig uitstapjes ondernemen met kinderen. Ouders weten dit als zij kiezen voor onze opvang. Wij melden de ouders bij de intake dat ze bij aanmelding van hun kind(eren) automatisch toestemming geven voor deze uitjes.

Vanzelfsprekend worden de uitstapjes altijd veilig georganiseerd.De kleinste kinderen worden in een baby- of peuterschaal vervoerd. Wij houden rekening met de slaaptijden van de kinderen en volgen het veilig slapen protocol hierin.Ook worden uitstapjes alleen onder begeleiding van minstens twee volwassenen gedaan. Vanzelfsprekend wordt tijdens de uitstapjes de beroepskrachtkind ratio niet overschreden. Wij verwijzen naar ons veiligheidsbeleid waar het protocol staat over de uitstapjes

# 3. Verantwoorde kinderopvang

De wet op de kinderopvang koppelt ‘verantwoorde kinderopvang’ aan de vier doelen die door Marianne Riksen Walraven zijn geformuleerd. Deze vier doelen dragen bij aan een verantwoorde kinderopvang. Oftewel een kinderopvang waar kinderen zich veilig voelen en waar kinderen optimaal tot ontwikkeling komen. Ruimtepret geeft op de volgende manier invulling aan de vier pedagogische basisdoelen.

## 3.1 Emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid is de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd. Hiervoor is het belangrijk dat we op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgaan. We hebben respect voor de autonomie van kinderen en we bieden structuur en ook grenzen aan het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

Het ervaren van emotionele veiligheid bij kinderen vind plaats wanneer er wordt gereageerd op de signalen en behoeftes van het kind. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het rekening houden met karakter, eigenheid, stemming, ontwikkelingsfase en het inspelen op emoties. Wij geven hier in onze opvang op de volgende manier gehoor aan.

Kinderen moeten zich thuis voelen op ons Kindcentrum. Daarom hebben we heel bewust net als in de Gastouderopvang van Ruimtepret gekozen voor een huiselijke inrichting. Ons Kindcentrum is als een tweede thuis voor kinderen. De kinderen mogen van ons dan ook spullen van huis meenemen die ze aan huis doen denken. Bijvoorbeeld een knuffel maar dit kan ook een drinkbeker zijn waar ze thuis graag uit drinken.

Om kinderen een vertrouwd gevoel te geven hebben wij ook oog voor de emoties en behoefte van de kinderen. Door te kijken en te vragen en luisteren weten wij welke behoefte een kind heeft zodat wij daarop in kunnen spelen. Een kind zal zich hierdoor gezien en gehoord voelen. Ook leren wij de kinderen nog betere kennen, weten waar de behoeftes liggen. We zullen met kinderen op ooghoogte praten, kind bij naam noemen, troosten als het kind verdriet heeft. Wanneer wij zien als het kindje moeite heeft met tot spel komen, zullen wij meespelen of speelgoed voordragen.

Met name voor baby's is emotionele veiligheid belangrijk. Onze medewerkers zullen dan ook allemaal (bij)geschoold zijn om te mogen werken met baby’s. We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling van de hersenen van een baby tijdens de eerste 1000 dagen van hun bestaan snel gaat. Het volgen en aansluiten bij deze ontwikkeling is dan ook van groot belang. Daarnaast kunnen baby’s zich alleen uiten door emoties en niet door taal. Dus wanneer een baby huilt zullen wij het troosten door aandacht te geven, knuffelen of op schoot houden. Onder aandacht te geven verstaan wij ook speelgoed aanbieden, of eten/drinken geven. Door te reageren op de emotie van een baby, bouwen wij een band en vertrouwen op van het kind. Wij geven ze hierdoor een vertrouwd gevoel

De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen ook om zich veilig bij elkaar te voelen. Ze zorgen ervoor dat ze elkaar geen pijn doen en stimuleren interacties tussen kinderen onderling. Zo zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat kinderen plezier met elkaar hebben en zich veilig voelen in de groep. Om kinderen een vertrouwd gevoel te geven zorgen wij ervoor dat wij adequaat reageren op de emoties en behoefte van alle kinderen. Deze behoefte kan per leeftijd verschillen. Wij hebben oog voor deze verschillen in onze combinatiegroep. Wij zullen kijken en luisteren goed welke behoefte en wensen elk kind nodig heeft

Respect voor de autonomie van kinderen is erg belangrijk. Kinderen mogen bij Ruimtepret zichzelf zijn ook dit is belangrijk voor een kind want elk kind heeft andere behoeftes. Zo mag een kind zelf met ideeën komen en dingen proberen. Afhankelijk van de leeftijd en het kind zelf hebben onze pedagogisch medewerkers hierin een begeleidende en stimulerende rol.

Wij werken in hoofdlijnen met een vast ritme want ook structuur geeft kinderen een houvast en gevoel van veiligheid. De verzorgmomenten staan vast en indien nodig zijn er extra

verzorgingsmomenten. Tussendoor kiezen wij niet voor een vast programma maar laten wij juist de ruimte en vrijheid aan de pedagogisch medewerkers die samen met de kinderen kijken wat op dat moment past bij de situatie en de groepssamenstelling de kinderen structuur.

De aanwezigheid van bekende pedagogisch medewerkers op de groep geeft de kinderen houvast en daarmee een gevoel van emotionele veiligheid. Ons kleine team van pedagogisch medewerkers heeft de kans om alle kinderen op het kinderdagverblijf te leren kennen en te leren welke behoefte ieder kind individueel heeft. Dit is zichtbaar bij binnenkomst. Ieder kind wordt persoonlijk door de aanwezige pedagogisch medewerkers begroet en welkom geheten. De pedagogisch medewerker maakt met de ouders een praatje en vraagt hoe het met het kindje gaat. Praktische informatie wordt uitgewisseld en ouders krijgen de tijd en ruimte om over de thuissituatie te vertellen. Dit gesprek draagt eraan bij dat kinderen zich echt welkom voelen. Als ouders vertrouwen hebben in de opvang, geeft dit kinderen ook het gevoel en ruimte om plezier te mogen hebben op de opvang.

### 3.1.1 Emotionele veiligheid en de fysieke omgeving

Ons Kindcentrum draagt er zorg voor dat de binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen veilig en schoon zijn. Baby en dreumes speelgoed wordt regelmatig gewassen aangezien kinderen van deze leeftijd veel speelgoed in hun mond stoppen. Dit geldt ook voor duploblokken en spullen uit de huishoek. Er wordt gezonde voeding en voldoende beweging aangeboden aan alle kinderen. Bewegen op muziek, twister en spelen op de zachte klimblokken zijn leuke voorbeelden van binnen activiteiten. Er zijn regels en afspraken betreffende hygiëne en het voorkomen van onverantwoorde risico’s. Binnen onze opvang hebben we een actueel beleid, veiligheid & gezondheid opgesteld. Pedagogisch medewerkers zien toe op de veiligheid van kinderen binnen en buiten tijdens het spelen met materialen en met elkaar. De pedagogisch medewerkers weten wat zij moeten doen wanneer een kind zich ziek voelt of als het een ongelukje heeft gehad. De risico-inventarisatie, veiligheid en -gezondheid wordt minimaal jaarlijks uitgevoerd op elke groep. De in het beleid veiligheid & gezondheid vastgelegde werkafspraken worden geëvalueerd. In elk werkoverleg staat ons veiligheids- en gezondheidsmanagement op de agenda en wordt dit met het team besproken.

Daarnaast vinden we een goede samenwerking met de omgeving; ouders, basisscholen waar de kinderen naar doorstromen en andere instanties heel belangrijk. Een goede doorlopende ontwikkelingslijn en afstemming tussen de pedagogische aanpak thuis en op de opvang bevorderen de duidelijkheid voor het kind. Met een goede overdracht dagelijks bij het brengen en halen of indien gewenst, in een apart gesprek met ouders en instanties, proberen we dit te bereiken.

### 3.1.2 Emotionele veiligheid en de groep

Onderdeel zijn van een groep geeft jonge kinderen een gevoel van vertrouwdheid, ofwel een wijgevoel. Veel jonge kinderen kunnen al samen spelen als ze het speelpatroon herkennen doordat deze regelmatig samen herhaald wordt. Ze hebben daar als groep ook veel plezier bij. Bijvoorbeeld het zingen van liedjes aan tafel waarbij grappige bewegingen horen en waarbij de kinderen elkaar nadoen.

Bekende kinderen in de groep zijn belangrijk voor kinderen. Als kinderen elkaar vaker tegenkomen, leren ze elkaar kennen en wordt het gemakkelijker om samen te spelen. Vriendschappen kunnen ontstaan als ze fijn met iemand kunnen spelen. Ook is het belangrijk dat er kinderen aanwezig zijn die ongeveer dezelfde activiteiten leuk vinden en qua ontwikkelingsniveau niet te ver uiteen liggen. Echter is het ook zo dat door de diversiteit van de leeftijden op een verticale groep jonge kinderen veel leren van de oudere kinderen. Vaak vinden de oudere kinderen het leuk om met de kleine kinderen te spelende te oefenen met het leren lopen .

### 3.1.3 Emotionele veiligheid en het activiteitenaanbod

Het aanbieden van regelmaat en structuur in het dagritme zijn belangrijke voorwaarden voor een gevoel van veiligheid bij de kinderen. We hebben vaste momenten voor fruit eten, lunch ,verschonen en slapen. Hier wijken wij van af bij baby’s die nog een eigen ritme hebben. Waar we fruit eten en lunchen kan variëren. Bij uitstapjes zullen we fruit eten en lunchen op locatie . Hoe leuk is een picknick in het park of bij de speeltuin?

### 3.1.4 Dagritme

Dagritme maandag t/m zaterdag

|  |  |
| --- | --- |
| 06:30 | Opstart moment en taken verdelen tussen de pedagogisch medewerkers. |
| 07:00 | Inloop. Kinderen worden gebracht en er wordt de tijd genomen voor een overdracht. |
| 09:30 | Fruit moment |
| 10:00 | Verschoonronde |
| 11:30 | Lunch de kinderen krijgen een boterham met verantwoord beleg |
| 12:15 | Verschoonronde |
| 15:00 | Eetmoment cracker/biscuit en drinken |
| 16:30 | Verschoonmoment. |

Dit overzicht geeft de structuur van de verzorgingsmomenten voor de kinderen van 0-4 jaar aan.

Tussendoor zullen de kinderen afhankelijk van het programma van die dag vrij mogen spelen. Kinderen van de BSO mogen bij binnenkomst altijd eerst even vrij spelen. Na een half uur gaan we gezamenlijk wat drinken en fruit ,cracker of biscuitje eten. Afhankelijk van het weer gaan we daarna buiten spelen of mag er binnen gekozen worden uit de verschillende spelletjes, kleedjes, knutselmaterialen en meer. Natuurlijk zullen we ook regelmatig uitstapjes maken. Tijdens vakanties draaien de BSO kinderen mee met het dagritme van de jongste kinderen. We werken niet strak aan de hand van thema’s maar werken wel regelmatig thema’s uit die weer terug komen in onze knutselactiviteiten. Zeker in de vakanties maken we tijd vrij om leuke uitjes te maken, koekjes en pannenkoeken te bakken en vooral ook te genieten met zijn allen.

## 3.2 Persoonlijke competenties

Ruimtepret biedt mogelijkheden voor kinderen om tot de ontwikkeling van hun persoonlijke competentie te komen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Dit met als doel kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

Kinderen leren met hun handen, hoofd en hart er valt een onderscheid te maken in vier competentiegebieden; motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Kinderen worden door de wijze van inrichting van ons Kindcentrum, door de activiteiten en de wijze van handelen door de pedagogisch medewerkers uitgedaagd in de ontwikkeling van hun persoonlijke competenties. Wij leren kinderen zo om steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Vanzelfsprekend is dit voor elke leeftijd anders. Door onze combinatiegroep van 0-13 leren en zien kinderen ook veel van elkaar en helpen ze op een natuurlijke wijze ook elkaar in het ontwikkelen van hun competenties.

Voor onze pedagogisch medewerkers geldt dat ze oog hebben voor de interesses en behoeften van elk individueel kind. Tegelijkertijd weten ze het groepsproces en de activiteiten zo te organiseren dat iedereen aan bod komt. De inbreng van de pedagogisch medewerker kan nodig zijn om iets toe te voegen als verrijking van de spelmogelijkheden. Bijvoorbeeld verschillende maten schoenen toevoegen in de huishoek en kinderen vragen of ze de schoenen van groot naar klein op een rij neer kunnen zetten. De pedagogisch medewerkers kunnen kinderen laten ervaren dat ze wel hun voeten kunnen doen in de grote schoenen maar niet in de kleine poppenschoentjes; dat past niet.

De BSO kinderen kunnen heel goed aangeven wat ze graag willen doen. Dat kan een spelletje twister zijn maar ook gezelschapsspelletjes zijn leuk om met meerdere kinderen te doen. Dit zijn leuke activiteiten voor de interactie maar ook bijvoorbeeld voor de motorische en cognitieve vaardigheden. Bij Ruimtepret zorgen wij ervoor dat de kinderen van alle leeftijden op de verschillende competentie gebieden worden gestimuleerd.

### 3.2.2 Persoonlijke competenties en de fysieke omgeving

Om persoonlijke competenties van kinderen te kunnen bevorderen, beschikt onze opvang over goed ingerichte binnen- en buitenruimtes en een diversiteit aan spelmaterialen. Een zo rijk mogelijke speelomgeving, dat de sfeer in de opvang ten goede komt. Het zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn. Met de verschillende speelhoeken verhogen wij de ontwikkelingskansen en het spelplezier van onze kinderen.

Kinderen zullen intenser spelen als ze zelf kunnen kiezen en dus ook meer opsteken van dat spel. Speelhoeken bevorderen ook het welbevinden van de kinderen doordat ze de speelhoek kunnen kiezen waar zij behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld je even terug kunnen trekken in de leeshoek of helemaal opgaan in een fantasieverhaal in de huishoek. Voor de oudere kinderen is er de mogelijkheid te lezen en te ontspannen. Er kan gekozen worden voor een gezelschapsspel of juist in alle rust even kleuren of tekenen. Gezellig spelen met de jongste kinderen of samen met leeftijdsgenootjes Kinderen moeten zich vooral prettig en ontspannen voelen.

### 3.2.3 Persoonlijke competenties en de groep

Wij hebben bewust gekozen voor een kleine locatie waar wij kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen bieden. Wij hebben hierdoor meer ruimte om het karakter van de kinderen te leren kennen en hier een goede individuele aanpak op toe te passen. Wij maken gebruik van de groep door kinderen met elkaar te betrekken. Zo kunnen kinderen van elkaar leren. Bijvoorbeeld het leren knippen doordat de dreumesen bij de peuters zien hoe dit moet. BSO kinderen helpen de jongere kinderen met puzzelen en leren ze hoe je netjes binnen de lijntjes moet kleuren . Ook geven ze het goede voorbeeld door dat de peuters zien dat zij naar het toilet gaan en geen luiers dragen.

### 3.2.4 Het activiteitenaanbod

Kinderen kunnen en mogen allerlei activiteiten ondernemen, op eigen initiatief of via een door ons bedacht thema. Door een verscheidenheid aan activiteiten kunnen kinderen zich verder ontwikkelen op het gebied waar hun interesses en talenten liggen. Zowel voor de jongste als de oudere kinderen is er aanbod op verschillende niveaus. Kinderen hebben heel uiteenlopende interesses en willen graag spelen met materiaal op hun eigen niveau. Kinderen die zich niet aangesproken voelen door een gezamenlijke activiteit, zullen zich vervelen. Terwijl wanneer een kind betrokken is bij het spel, het kind meer geprikkeld en uitgedaagd . Dat biedt een veel hogere ontwikkelingskans. Bij de aanschaf van materialen voor ons Kindcentrum hebben wij hier rekening mee gehouden. Er is materiaal voor kinderen van 0 tot 13 jaar aanwezig.

Wij hebben gezorgd voor spelmateriaal waarmee verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Een korte impressie van de verschillende ontwikkelingsmaterialen bij Ruimtepret is onder meer. Spelmateriaal voor de cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling. Voor de allerjongste hebben wij blokken stoven die ingezet worden om kinderen te helpen de vormen te leren. Ook spelen wij met hen regelmatig ‘kiekeboe’. Voor baby’s hebben wij speelgoed van verschillende materialen (hard, zacht, glad, ruw) die verschillende zintuigen prikkelen. Zoals knisperboekjes. Voor dreumesen hebben we een kralenrek. Voor de BSO hebben we puzzels en gezelschapsspelletjes, knutselmaterialen en meer. Om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren hebben wij puzzels, spelletjes zoals memorie en kwartet. Wij hebben een fysiek rijke leeromgeving, wat betekent dat de inrichting van ons Kindcentrum en de activiteiten uitnodigen tot het gebruik van taal; in dit geval tot spreken en luisteren. Wij lezen de kinderen veel voor. Spelenderwijs wordt de taal bij kinderen binnen ons kinderdagverblijf gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld doordat kinderen een boekje kunnen ‘lezen’ in onze leeshoek. Daarnaast werken wij ook met thema’s die aansluiten bij de seizoenen of feestdagen.

### 3.2.5 Speelmateriaal voor de motorische ontwikkeling.

Met de indeling van onze groepsruimte zorgen we ervoor dat kinderen voldoende de ruimte hebben om zich vrij te bewegen en te rennen. Wij zorgen daarbij voor een omgeving waar kinderen zich veilig voelen en het niet erg is om te vallen. We hebben grote materialen waarmee kinderen de grove motoriek oefenen en speelgoed en knutselmaterialen waarmee we bij de kinderen de fijne motoriek stimuleren. Af en toe maken we een parcours waar kinderen kunnen klauteren, kruipen en springen. Voor de allerjongste hebben wij blokken stoven met vormen om de ontwikkeling van de fijne motoriek te stimuleren en de oog-hand coördinatie te stimuleren en voor de peuters hebben wij bijvoorbeeld kralen waarmee ze deze vaardigheden verder verfijnen. Ook kunnen wij hierbij gebruik maken van Loose Parts materiaal zoals kinderen laten spelen met knijpers. Dit vastpakken van de knijpers is goed ter voorbereiding op de pengreep. Open materialen, materialen zonder vooropgezet doel, zoals zand, water, planten, takjes, blokken en kartonnen dozen, bieden de mogelijkheid tot constructiespel en exploratief spel. Loose parts zijn ook goed te gebruiken bij BSO kinderen, evenals strijkkralen en lego. Als speelmateriaal voor de creatieve ontwikkeling gebruiken wij muziek en kunstzinnige activiteiten als universele taal. In kunst en muziek ontmoeten kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar en ontstaat een groepsgevoel waarvoor geen woorden nodig zijn. Kinderen kunnen zich bij ons uiten door dingen te maken aan onze knutseltafel. Bijvoorbeeld door te schilderen en te kleien. Maar kinderen kunnen zich ook creatief uiten in beweging en door geluid. Loose Parts materialen, ofwel open materialen stimuleren kinderen om na te denken wat ze ermee kunnen doen en prikkelen kinderen hun fantasie. In onze huishoek kunnen kinderen opgaan in een zelfverzonnen verhaal of hier kunnen ze gebeurtenissen verwerken in spel.

## 3.3 Sociale competenties

De mogelijkheden voor kinderen om te komen tot de ontwikkeling van hun sociale competenties is erg belangrijk. Dit doen wij door kinderen te begeleiden in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, met als doel kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. De pedagogisch medewerkers begeleiden de activiteiten die kinderen ondernemen adequaat.

De inbreng van de pedagogisch medewerker kan nodig zijn om het spel uit te leggen en van de juiste regels te voorzien. Kinderen moeten ruimte krijgen om te experimenteren; door bijvoorbeeld een conflict te hebben en deze zelf weer op te lossen, rekening te houden met elkaar, eerlijk te delen. Zo leren kinderen te functioneren in een groep, om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Soms is ingrijpen door de pedagogisch medewerker noodzakelijk als een ruzie uit de hand loopt en kinderen fysiek worden. Een ander voorbeeld is dat het kan voorkomen dat een het kind écht niet lukt om samen met anderen te spelen. Dan kan de pedagogisch medewerker andere kinderen op het kind betrekken zodat er interactie tussen de kinderen ontstaat. “Kijk Duuk, Brandon is een toren aan het bouwen.” En wanneer Duuk naar Brandon kijkt; “Vind jij het leuk om Brandon te helpen om de toren nog hoger te bouwen?” Ook BSO kinderen worden uitgenodigd om mee te doen met activiteiten, niemand wordt buitengesloten en er wordt positief gesproken over elkaar. We willen een gezellige ontspannen sfeer creëren. De pedagogisch medewerkers zijn zich ervan bewust dat zij een rolmodel zijn voor de kinderen in de manier waarop zij zich in sociale situaties gedragen. De wijze waarop zij steun bieden, troosten of solidariteit uiten, is voor kinderen een voorbeeld.

### 3.3.1 Sociale competenties en de fysieke omgeving

Wij zetten de ruimtes in om kinderen hun sociale vaardigheden te oefenen. Te denken valt aan de aanwezigheid van speelhoeken die aanzetten tot gezamenlijk spel; zoals verkleedkleding in de huishoek, waar kinderen zich kunnen verkleden als vader en moeder, of een groot autokleed met meer autootjes zodat er meerdere kinderen tegelijk met de autootjes kunnen spelen. En spelmateriaal wat dubbel aanwezig is voor de dreumesen die nog graag hetzelfde naast elkaar spelen, de voorloper op het echte samen spelen. Bijvoorbeeld twee dezelfde poppen in de huishoek. Binnen ons Kindcentrum kunnen verschillende activiteiten uitgevoerd worden zonder dat kinderen elkaar erg storen door het werken met duidelijke speelhoeken. Dit geeft ook de kinderen in de BSO leeftijd de gelegenheid om gebruik te maken van hun eigen gekozen hoek zonder gestoord te worden als ze dat even niet wensen,.

### 3.3.2 Sociale competenties en de groep

Sociale competenties gaan over contacten met anderen in allerlei verschillende sociale situaties, bijvoorbeeld in een groep leeftijdsgenoten. Om ervoor te zorgen dat kinderen hun sociale competenties kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat ze in een vaste groep komen waar voldoende leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Wij hebben een verticale leeftijdsgroep waar buiten de vakanties, om tot 14.00 voornamelijk kindjes van o tot 4 jaar aanwezig zullen zijn. Gedurende de dag zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat er voldoende tijd en ruimte is zodat kinderen op eigen initiatief met andere kinderen kunnen spelen. Na 14.00 zullen er enkele BSO kinderen komen spelen. Doordat wij werken met een verticale groepssamenstelling waarin kinderen opgevangen worden van 0 tot 13 jaar, hebben kinderen bij ons de kans om met kinderen van andere leeftijden om te gaan. Er kunnen altijd conflicten ontstaan. Wij zoeken samen naar een oplossing. Wij bepalen samen wat het conflict is en welke oplossingen er zijn. Wat is de beste oplossing en hoe moet deze uitgevoerd worden. Zowel waarde-conflicten als behoefte-conflicten zijn op te lossen. Doordat het kind wordt gevraagd mee te werken aan een oplossing, nemen wij veel weerstand weg. Wij bieden een goede verdeling tussen groepsmomenten, zoals een tafelmoment met de hele groep en vrije momenten. De tafelmomenten zijn kansrijke taalontwikkelings-momenten waarin sociale competenties als praten en luisteren naar elkaar, het gezamenlijk plezier opdoen, stimuleren om te delen, op elkaar te wachten en rekening te houden met de ander en omgaan met emoties geoefend worden. Wij ontwikkelen een gevoel van sociale verantwoordelijkheid door samen met de kinderen te zorgen voor de groepsruimte. We ruimen samen op.

### 3.3.3 Sociale competenties en het spelmateriaal

De aanwezigheid van spelmateriaal waarmee de kinderen samen kunnen spelen en gezelschapsspellen die je alleen samen kan spelen, biedt mogelijkheden om sociale vaardigheden te oefenen. Bij de aanschaf van ons spelmateriaal letten wij erop dat het uitdagend en grensverleggend ontwikkelingsgericht materiaal is. Veel speelgoed kun je inzetten om sociale competenties mee te versterken. Neem bijvoorbeeld het bouwen van een heel hoge toren van de Duplo. Kinderen moeten dan op hun beurt wachten, elkaar de ruimte geven en naar elkaar luisteren.

## 3.4 Normen en waarden

Het vierde doel om te komen tot een verantwoord kinderopvang is de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. Waarden zijn opvattingen of ideeën over wat goed of slecht is. Normen zijn de verwachtingen die mensen van elkaar hebben over hoe ze zich behoren te gedragen. Hieronder een aantal voorbeelden:

* Het is slecht om te liegen • Eerlijkheid
* Het is slecht om te stelen
* Het is niet goed om speelgoed af te pakken
* Respect voor de eigendommen
* Het is goed om een vaste dagindeling te hebben
* Regelmaat
* Het is goed om zelf je tijd in te delen.
* Het is goed om zelf een spelactiviteit te kiezen.
* Ruimte geven aan kinderen

### 3.4.1 Normen en waarden overdracht en de pedagogisch medewerker- kind

Binnen Kindcentrum Ruimtepret vinden wij een houding van respect, acceptatie en wederzijds vertrouwen erg belangrijk. Hiervoor gebruiken wij actief luisteren als communicatieve vaardigheid. We vinden het belangrijk dat kinderen worden opgevoed tot zelfstandig en democratisch denkende burgers. De basisvoorwaarde is respect voor elkaar. Zo worden openheid, vertrouwen, begrip, solidariteit en fatsoen bevorderd. De pedagogisch medewerkers maken afspraken met kinderen. Naarmate kinderen ouder worden krijgen ze hierin steeds meer inspraak. De pedagogisch medewerkers leggen de afspraken aan kinderen uit en leggen ook het belang van de afspraak uit. Voorbeelden: niet schreeuwen binnen, anders krijgen we pijn aan onze oren en kunnen we elkaar niet horen. De pedagogisch medewerkers kennen de regels en bewaken deze. Ze geven zelf natuurlijk het goede voorbeeld. Een kind herkent de afspraken en weet wat er van hem wordt verwacht.

### 3.4.2 Normen en waarden overdracht en de fysieke omgeving

Goede afstemming tussen ouders en groepsleiding van specifieke activiteiten over de omgangsregels, heeft positieve effecten op de socialisatie van kinderen. Regels en afspraken die een kind steeds tegenkomt in verschillende situaties, zal hij sneller en beter opvolgen. Wij zetten onze ruimtes in bij het socialisatieproces. Wij hebben duidelijke groepsregels opgesteld over het gebruik van onze ruimtes zoals; binnen mag niet gerend worden, in de huishoek mogen maximaal 3 kinderen tegelijk spelen, etc. Ouders worden ook betrokken bij de regels. Wij leggen ouders de regels uit en vragen of ze hun kind tijdens het halen ook willen corrigeren wanneer een kind de regels van ons kinderdagverblijf overschrijdt. Bij ouders thuis kunnen er natuurlijk andere regels gelden. Voor kinderen is het duidelijk wanneer de regels op het kinderdagverblijf gelden ook wanneer de ouder binnen is. Bijvoorbeeld een groepsregel als het niet mogen schreeuwen binnen.

### 3.4.3 Normen en waarden overdracht in relatie tot de groep

Binnen onze opvang worden kinderen gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaardbare waarden en normen in onze samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. Het Kindcentrum vormt een bredere samenleving dan het gezin. Bij ons op het Kindcentrum leren alle kinderen, ouders en medewerkers van en met elkaar.

Belangrijke waarden voor ons zijn:

* Respect voor elkaar hebben;
* Kunnen omgaan met diversiteit;
* Rekening houden met elkaar en verantwoordelijk zijn voor elkaar; • Durven zeggen wat je belangrijk vindt.

De speelhoek is een ideale plek om het eerste begin van normen en waarden eigen maken te oefenen in ‘sociaal wenselijk gedrag’. Voor BSO kinderen is dit goed te oefenen bij het samen spelen in de tuin of tijdens het spelen van een gezelschapsspelletje.

# 4.Interactieve vaardigheden

Onze pedagogische medewerkers zijn geschoold en ervaren om de kinderen te begeleiden en te helpen in hun ontwikkeling. Er zijn een zestal interactieve vaardigheden die bijdragen aan de pedagogische kwaliteit. Ze bestaan uit de drie basale vaardigheden en de drie educatieve vaardigheden. Bij de basisdoelen is hier al veel over beschreven, hier willen ze nog even afzonderlijk benoemen en kort aangeven hoe wij daar in onze opvang vorm aangeven. De zes interactieve vaardigheden zijn ook een onderdeel van onze coaching beleid.

Sensitieve responsiviteit

Het oppakken van signalen en behoeften van een kind en daar passend op te reageren. Zoals als gezegd is luisteren en kijken naar de kinderen een belangrijk onderdeel van onze manier van werken.

Responsief reageren doen wij onder andere door steeds positief reageren als het kind contact zoekt.

Respect voor autonomie

Wij hebben respect voor de eigenheid van elk kind. Wij geven kinderen het gevoel te geven dat het mag zijn wie het is. Sleutelwoord bij autonomie is voor ons zelfstandigheid en kinderen de ruimte geven.

Structureren en grenzen stellen.

Wij benaderen de kinderen altijd positief maar het is ook van belang dat kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Door te benoemen wat wel en niet mag en door onze huisregels weten kinderen wat er wel en niet mag en zorgen wij ervoor dat kinderen zich daaraan houden.

Praten en uitleggen

Onze pedagogische medewerkers stemmen hun communicatie af op het kind door te praten en actief luisteren, benoemen, uitleggen, instructies geven. Zo verwachten wij van onze pedagogische medewerker ze uit legt wat er gaat gebeuren en wat ze doet. Ze luistert naar en reageert op vragen van het kind en verwoordt intenties en gevoelens. Ze stemt af op ontwikkelingsniveau en stimuleert taalgebruik en -begrip

Ontwikkelingsstimulering

Een pedagogisch medewerker kan de verschillende vaardigheden van de kinderen stimuleren door bijvoorbeeld de aandacht van de kinderen op bepaalde dingen te richten, nieuwe activiteiten of nieuw spelmateriaal aan te bieden of door kinderen op nieuwe mogelijkheden van het spelmateriaal te wijzen. Voor goede ontwikkelingsstimulering is het belangrijk dat een pedagogisch medewerker handelingsgericht kan werken.

Begeleiden van interacties

Bij Ruimtepret begeleiden we interacties tussen kinderen op te merken en de positieve interacties te belonen en de negatieve interacties te begeleiden tot het gewenste resultaat. Dit doen wij door het zelf voor te leven hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat en door mogelijkheden te scheppen voor interacties tussen kinderen. Denk dan aan het scheppen van een veilige sfeer, vriendschappen stimuleren, conflicten op laten lossen, leren omgaan met verschillen.

## 4.1 interactieve vaardigheden van de pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers dragen er zorg voor dat elk kind zich gezien weet door hun sensitief responsieve grondhouding. En dat elk kind zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Sensitief responsief ben je door goed te kijken naar de kinderen. Door te volgen wat kinderen doen, door ze te zien, door initiatieven van kinderen te benoemen, door het kind centraal te stellen. Vervolgens ga je alles wat je ziet betekenis geven. Het welbevinden, de betrokkenheid, de zelfredzaamheid afstemmen (wat kan het kind al zelf en waar heeft het begeleiding bij nodig), ontwikkeling aspecten (waar staat het in zijn ontwikkeling). En kun je hier de speelleeromgeving aanpassen. De pedagogisch medewerkers tonen sensitiviteit door contact te maken, door kinderen te ontvangen en te bevestigen, door aan te sluiten bij de betrokkenheid van het kind, door attent te zijn, door instemmend te benoemen en door respect te hebben voor de autonomie.

De pedagogisch medewerkers moeten goed kunnen luisteren en kijken naar kinderen. We vinden het belangrijk dat er vaste groepsleiding op onze groep werkzaam is zodat kinderen de medewerkers kennen. En daarnaast dat er een vaste basisgroep is zodat kinderen ook de eigen kinderen uit de groep kennen en echt een relatie met elkaar aan kunnen gaan.

Wij vinden kijken en luisteren naar kinderen heel belangrijk. Omdat jonge kinderen hun behoeften vaak niet in gesproken taal duidelijk kunnen maken, is het van belang dat onze pedagogisch medewerkers zorgvuldig observeren wat de behoeften zouden kunnen zijn en met aandacht naar de kinderen kijken en luisteren. Wij nemen zo nu en dan de tijd om naar de kinderen te kijken en te luisteren in hun vrije spel en in de interacties. Zo leren wij de behoeften van de kinderen beter kennen en begrijpen en komen wij te weten wat belangrijk is voor onze kinderen.

Als een kind een probleem heeft, zullen wij hem helpen door dat te accepteren, door er aandacht voor te hebben en door ons in zijn gevoels- en belevingswereld te verplaatsen. Het toverwoord ook hierbij luisteren. Wij luisteren naar wat het kind zegt of laat zien, en naar wat de betekenis daarvan zou kunnen zijn. Dit actief luisteren is; ‘luisteren met volle aandacht, zonder oordeel, waarbij de luisteraar door zijn reacties laat merken dat hij begrijpt wat er in de ander omgaat.’ Om een voorbeeld te schetsen van reactie van actief luisteren; Een kind dat ruzie heeft met een ander kind en zegt dat het geen vriendjes meer wil zijn. Daarop reageren wij door te zeggen; “Je bent boos op hem he?” Door dit soort reacties voelt het kind zich begrepen en geaccepteerd en wordt het dikwijls rustiger, ook als het probleem (nog) niet wordt opgelost.

De pedagogisch medewerker kan ook kiezen voor passief luisteren. Dit is luisteren zonder woorden.

Daarbij laat de pedagogisch medewerker voelen dat zij het kind begrijpt en accepteert zoals het is. De pedagogisch medewerker gebruikt een Ik-boodschap. Die gebruikt ze om op een assertieve manier te communiceren en haar eigen grenzen aan te geven, van verklarend tot vriendelijk en confronterend. Bijvoorbeeld: 'Ik zie dat je ...' of 'Ik vind jouw gedrag ...'

Autonomie heeft te maken met loslaten, met zelf laten uitvinden. De pedagogisch medewerker zoekt voortdurend naar de goede balans tussen beschermen en loslaten. Wanneer kinderen te veel beschermd en geholpen worden, krijgen ze geen gelegenheid om zelf te leren opletten, risico’s in te schatten en ze te vermijden.

Het beschikken over de juiste interactievaardigheden is van groot belang. Wij zetten hier dan ook op in tijdens trainging, opleiding en coaching. Ouders en andere belangstellenden kunnen ons coach- en beleidsplan inzien en lezen hoe wij zorgen voor een continue proces om onze pedagogische kwaliteit op peil te houden en indien mogelijk naar een hoger niveau te tillen.

# 5.Vaste gezichten criterium en mentorschap

Een vaste, vertrouwde pedagogisch medewerker biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. De medewerker weet hoe de baby zich ontwikkelt, waar de baby behoefte aan heeft en waar de baby gestrest van raakt. Als er op basis van de beroepskracht-kind ratio met 2 pedagogisch medewerkers gewerkt wordt, worden maximaal 2 vaste gezichten toegewezen aan een nul-jarigen. Voor kinderen van 1 jaar en ouder geldt in de dagopvang dat maximaal drie vaste gezichten toegestaan zijn bij een groepssamenstelling waar één of twee pedagogisch medewerkers vereist zijn. Er zijn maximaal vier vaste gezichten toegestaan voor kinderen van 1 jaar en ouder bij een groepssamenstelling die drie of meer pedagogisch medewerkers vereist.

Doordat wij zo kleinschalig zijn en werken met een klein team, is er bij ons vrijwel elke dag minimaal 1 van de vaste gezichten/ pedagogisch medewerkers aanwezig op Kindcentrum Ruimtepret.

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is meestal de pedagogisch medewerker die het kind het meest ziet gedurende de week. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken De mentor wordt bij de intake meteen bekend gemaakt aan ouders en kind. Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor kan ook een (vertrouwde) rol spelen in het contact met andere zorgprofessionals (met toestemming van de ouders). Jaarlijks vinden er oudergesprekken plaats . Een week van tevoren krijgen ouders hier schriftelijk bericht over. We streven erna dat dit de mentor is, is dit niet mogelijk dan zal dit de pedagogisch medewerker zijn die het kindje ook goed kent. We plannen een 10 min de tijd in voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders ook de gelegenheid om vragen te stellen. Heeft de ouder tussendoor vragen of wil het graag meer tijd voor het gesprek dan kan dit altijd aangeven worden.

Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten de pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Ook kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen. De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en het koppelen van de kinderen aan een mentor, maakt dat belangrijke ontwikkelstappen worden gevolgd en het ontstaan van achterstanden tijdig worden gesignaleerd. Indien er zorgen zijn dan zullen wij ouders doorverwijzen naar passende hulpverlening.

# 6.Vroeg signalering en ontwikkelingsstimulering

Als Kindcentrum hebben wij de plicht om bijzonderheden in de ontwikkeling of problemen van kinderen te signaleren en hebben wij de verplichting om ouders door te verwijzen naar passende instanties. De pedagogisch medewerkers hebben bij het volgen van de ontwikkeling en het signaleren van knelpunten, problemen en/of voorsprongen in de ontwikkeling, een belangrijke rol. Dagelijks bespreken de pedagogisch medewerkers de bijzonderheden in de dagelijkse observaties met de ouders tijdens de overdracht aan het einde van de dag. Als er bijzonderheden zijn dan proberen de pedagogisch medewerkers samen met de ouders inzicht te krijgen in het gedrag, de ontwikkeling en opvoedingssituaties. Ouders kunnen ook zelf zitten met vragen, twijfels en onzekerheden over de opvoeding en ontwikkeling van een kind, ook daarmee kunnen ze bij ons terecht. Wanneer ouders of onze pedagogisch medewerkers zorgen hebben, dan kan de mentor in overleg extra observaties uitvoeren. Naar aanleiding van deze observaties wordt een ‘plan van aanpak’ opgesteld waarin vastgelegd wordt hoe de pedagogisch medewerkers het kind extra begeleiding kunnen bieden. Onze pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd diagnoses stellen bij kinderen. Wanneer een kind meer begeleiding nodig heeft dan onze pedagogisch medewerkers het kind kunnen bieden, zal de mentor de ouders verwijzen naar een passende hulpinstantie. Zo kan bijvoorbeeld verwezen worden naar: Consultatiebureau Hoogezand Molendijk 17 9601 LH Hoogezand of een andere passende instantie.

## 6.1 Kind volgsysteem

Kindcentrum Ruimtepret maakt gebruik van het kind volgsysteem “samen groot worden". De pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren de ontwikkeling, op het gebied van motoriek, spraak/taal, rekenen en sociale competentie. Het kind volgsysteem kijkt naar de volgende zes ontwikkelingsgebieden: -Redzaamheid,-Sociaal emotioneel,-Speel- en werkgedrag,-

Taalontwikkeling,-Rekenontwikkeling,- Motoriek. Zoals al benoemd bij het mentorschap worden ouders jaarlijks uitgenodigd voor een oudergesprek over hun kind. De observaties die ter voorbereiding op deze gesprekken uitgevoerd worden, vinden plaats in de dagelijkse situatie. Observaties vinden meerdere malen plaats in verschillende situaties. De pedagogisch medewerker observeert in spelsituaties en op afstand. De pedagogisch medewerker beoordeelt het gedrag van de kinderen op basis van eigen deskundigheid. De vragen in de observatielijsten gaan over concreet observeerbare gedragingen of vaardigheden en geven daarmee een objectief beeld. De pedagogisch medewerkers worden hierin gesteund door de pedagogisch coach.

# 7.Overig

Wij vervolgen ons beleidsplan met een aantal overige zaken waarvan wij vinden dat ouders hiervan op de hoogte moeten zijn. Het gaat om de volgende onderwerpen.

## 7.1 Overdracht van het Kindcentrum naar de basisschool

Een goede overdracht van het kind naar de basisschool is belangrijk voor een optimale doorgaande leerlijn. Binnen ons Kindcentrum besteden wij zorgvuldig aandacht aan het ontwikkeling van een kind. Wij leren alle kinderen de basisvaardigheden aan die zijn nodig hebben om een goede start te kunnen maken op de basisschool. Voor de overdracht werken wij met het formulier ”Warme overdracht” Ouders bepalen zelf of zij dit formulier aan de school afgeven. Als een ouder het wil dan kunnen we ook een telefonisch of persoonlijk gesprek met de toekomstige leerkracht, samen met de ouders plannen. Door het formulier “warme overdracht” kan de toekomstige leerkracht zien hoe het kind zich binnen ons dagverblijf heeft ontwikkeld. De toekomstige leerkracht kan zo reeds een indruk krijgen van het kind.

## 7.2 Ziekmelden

Kinderen met koorts boven 38,5 graden mogen niet gebracht worden op het Kindcentrum. Ook bij overgeven of diarree kan een kindje niet gebracht worden. Wordt een kind ziek tijdens de opvang dan nemen we contact op met de ouder(s) en vragen we het kindje te halen. Wij vragen ouders zo vroeg mogelijk via whatsapp of het ouderportaal .

## 7.3 Oudercommissie

Zowel ouders als kind centrum Ruimtepret vinden het belangrijk dat ouders meedenken over belangrijke onderwerpen over de opvang van hun kind(eren). We streven er dan ook naar een oudercommissie op te zetten.

Het doel van de oudercommissie is om gevraagd en ongevraagd advies geven aan ons Kindcentrum over de kwaliteit van de zorg. De oudercommissie spreekt en adviseert namens alle ouders. Ruimtepret is verplicht om de oudercommissie advies te vragen voordat er een besluit wordt genomen over de volgende onderwerpen:

* de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
* het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
* de openingstijden
* het beleid rondom voorschoolse educatie
* vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
* wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Zodra wij een oudercommissie hebben overleggen wij minimaal jaarlijks over de invulling van het pedagogisch beleid. Zolang er nog geen oudercommissie is maken we gebruik van alternatieve ouderraadpleging. Dit doen we onder andere door middel van een halfjaarlijkse nieuwsbrief en indien nodig raadplegen we de ouders vaker. Verder maken we ook een gebruik van een app om met ouders te communiceren. Maar ook doordat wij een kleinschalige Kindcentrum zijn hebben wij korte lijnen met alle ouders waardoor informatieverstrekking makkelijk en eenvoudig verloopt.

## 7.4 klachtenregeling

Bij Kindcentrum Ruimtepret doen wij er alles aan om goede kwaliteit te bieden. Toch is er altijd de kans dat er iets misgaat. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders bij ons terecht kunnen als zij ontevreden zijn. Wij hebben dan ook een interne klachtenregeling opgesteld die op locatie beschikbaar is en ook in ons ouderportaal staat. Komen we er met elkaar niet uit dan kan een ouder ook altijd terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Als de klacht niet wordt opgelost dan kan een ouder het geschil ook voorleggen aan de Geschillencommissie, Kindcentrum Ruimtepret is hierbij aangesloten.

Een geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang ingediend worden wanneer:

* De organisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd.
* De ouder(s)/verzorger(s) en de organisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.
* Ouder(s)/verzorger(s) mogen bovendien een geschil indienen als in redelijkheid niet van hen kan worden verwacht dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de organisatie zelf. Bijvoorbeeld bij intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van de klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in die gevallen of aan de voorwaarden voor het indienen van een geschil wordt voldaan.
* Een eventuele oudercommissies kan een geschil over de toepassing van het adviesrecht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang.

Meer informatie over de geschillencommissie is te vinden op [www.degeschillencommissie.nl](http://www.degeschillencommissie.nl/)

## 7.5 GGD-inspectie

De GGD controleert namens de gemeente Hoogezand de kwaliteit van onze kinderopvang. De GGD inspecteert een kinderdagverblijf voordat ze open mogen gaan, 3 maand na opening en daarna jaarlijks. De GGD maakt van elke inspectie een rapport op en deze wordt vermeld in het landelijk register kinderopvang. Een exemplaar van elk rapport is ook inzichtelijk via het ouderportaal.

## 7.6 Kwalificaties personeel

De pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Ruimtepret beschikken over alle door de staat vereiste papieren en opleidingen die conform cao nodig zijn om een veilig verblijf van de kinderen te garanderen. Daarbij beschikken de medewerkers over een kinder-EHBO-certificaat. Vanaf 1 januari 2025 geldt de Taaleis: de mondelinge taalvaardigheid van een pedagogisch medewerker moet op peil zijn. Dit geldt voor gesprekken voeren, luisteren en spreken. Deze eis staat in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De pedagogisch medewerkers die nog niet aan de taaleis voldoen, worden bijgeschoold om 1 januari 2025 aan de verplichte taaleis te voldoen. Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, worden specifiek geschoold. Als sinds 1 januari 2018 dienen kinderopvangorganisaties ervoor te zorgen dat er wordt geïnvesteerd in aanvullende scholing voor pedagogisch medewerkers. De ingroeiperiode duurt tot 1 januari 2025. Kindcentrum Ruimtepret draagt er zorg voor dat alle pedagogisch medewerkers, daar waar nodig tijdig zijn bijgeschoold.

Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Vanaf 1 januari 2019 is iedere kinderopvang verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach in te zetten voor beleidsvorming en coaching. De pedagogisch medewerkers worden in hun werk ondersteund door de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Kinderopvangorganisaties kunnen kiezen voor twee aparte functies, of voor één functie waarin de medewerker beide rollen vervult. De coaching wordt verzorgd door Leonie Talens-Mulder. Wij hebben hiervoor een coach en beleidsplan opgesteld deze is inzichtelijk via ons portaal. Om een beetje een beeld te schetsen komt het erop neer dat per LRK nummer (BSO en dagopvang) er 50 beleidsuren verantwoord moeten worden. Verder geldt er voor de coaching (peildatum 1 januari) 10 uur coaching per fte. Wij zorgen ervoor dat al onze pedagogisch medewerkers, inclusief de coach zelf jaarlijks coaching ontvangen.

## 7.6 Stagebeleid

Kindcentrum Ruimtepret is een erkend bedrijf. Een leerbedrijf biedt de mogelijkheid aan toekomstige pedagogisch medewerkers om ervaringsgericht, in de praktijk hun nieuwe kennis en vaardigheden te toetsen en te verrijken. Voor onze eigen medewerkers biedt de stagiaire of medewerker in opleiding de kans om met frisse ogen naar hun eigen vak en de invulling en uitvoering daarvan te kijken. Voor de stagebegeleiders en stagiaires bieden de begeleidende gesprekken ruimte voor wederzijdse reflectie. Het uitgangspunt is dat je van elkaar leert, dus wederzijds profiteert van een leerbedrijf zijn.

Wij streven met het bieden van beroepspraktijkvorming plaatsen de volgende doelen na:

* Het opleiden van toekomstige pedagogisch medewerkers om personeelsaanbod op peil te houden
* Een frisse kijk op de organisatie; op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de kinderopvang
* Extra handen, voor extra aandacht voor de kinderen
* Contacten met scholen onderhouden, bijvoorbeeld over opleidingsinhoud/ vernieuwing en schoolbegeleiding Vastgelegde criteria voor formatieve inzet Leerlingen van de BOL- en BBL opleiding (SPW 3 of 4) gaan naar school en moeten daarnaast stage lopen.

De taakomschrijving van de stagebegeleider die betrekking hebben op de beroepspraktijkvorming is de houder of een andere ervaren pedagogisch medewerker wordt gekoppeld aan de stagiaire zij:

* Neemt in overleg de selectiegesprekken voor de leerlingen van de BBL en BOL-opleiding af
* Ondertekend de contracten van de BOL en BBL-leerlingen
* Ondertekent de praktijkovereenkomsten
* Onderhoudt de contacten met de opleidingen
* Coacht gedurende de inwerkperiode de medewerker in opleiding en heeft gedurende het stage traject contact over specifieke onderwerpen.
* Grijpt in als de stage stagneert (afwezigheid van stagiaire, gebrek aan motivatie. BPV
* Elke en stagiaire krijgt een eigen begeleider toegewezen die haar gedurende haar opleiding of stage periode zal begeleiden.

### 7.6.1 De praktijk

De BPV-begeleider begeleidt de BBL en BOL-leerlingen en onderhoudt de contacten met de begeleiders van de onderwijsinstelling één keer in de vier weken voert zij een begeleidingsgesprek met de leerling beoordeelt de praktijk en de opdrachten is bij de beoordelingsgesprekken met school aanwezig. Binnen onze opvang is er plaats voor maximaal 2 pedagogische medewerkers in opleiding. De voorkeur gaat dan uit naar een leerling van het derde of vierde leerjaar of een leerling van de verkorte opleiding. Het werven van leerlingen van de BBL en/of BOL-opleiding verloopt via de opleidingen. Zij erwijzen de leerlingen naar onze organisatie om te solliciteren. Daarnaast is er informatie te verkrijgen over onze organisatie als erkend leerbedrijf. Leerlingen kunnen ook zonder verwijzing van de opleiding ons benaderen voor een stageplek. Na een goed verloop van dat gesprek wordt er (indien van toepassing) een proefdag ingepland en als deze goed verloopt wordt de stageovereenkomst getekend. Een stagiaire kan net als een pedagogisch medeweker niet eerder starten nadat zij is ingeschreven in het personenregister.

### 7.6.2 Taken die de stagiair mag uitvoeren

Na een inwerkperiode moet van een stagiair verwacht kunnen worden dat hij zelf een aantal taken zelfstandig uit kan voeren. Bijvoorbeeld voor een paar kinderen een activiteit bedenken. Tijdens de stage verricht de stagiair activiteiten die functioneel zijn om de competenties die nodig zijn voor de functie van pedagogisch medewerker te behalen.De stagiair doet mee aan alle taken binnen het dagverblijf, zowel verzorgende als huishoudelijke taken. Deze taken worden uitgevoerd onder supervisie van een gediplomeerde pedagogisch medewerker.

### 7.6.3 Taken die stagiaires niet uit mogen voeren

De telefoon mogen stagiaires niet opnemen. Ook mag een stagiaire niet bellen naar ouders tijdens de inwerkperiode, na de inwerkperiode eerst onder begeleiding van een gediplomeerde pedagogisch medewerker. Telefoongesprekken dienen altijd teruggekoppeld te worden naar een vaste pedagogisch medewerker. De stagiaires mogen niet alleen openen of sluiten en ook mogen ze niet alleen op de groep staan (m.u.v. BBL/2e en 3e jaars BOL studenten die conform CAO formatief ingezet mogen worden. De stagiaire mag niet alleen buiten zijn met de kinderen. En stagiaires mogen geen medicijnen toedienen.

### 7.6.4 Beroeps Opleidende Leerweg

De BOL studenten gaan naar school en moeten daarnaast een aantal uren per schooljaar stagelopen, zij staan boventallig op de groep, dus naast een gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij mogen alleen buiten hun stagedagen incidenteel als (betaald) pedagogisch medewerker worden ingezet vanaf het 1e en 2e leerjaar van 0 tot 100 %. In dit leerjaar kan de BOL student als 2e op de groep worden ingezet naast een gediplomeerde pedagogisch medewerker conform CAO.

### 7.6.5 Beroeps Begeleidende Leerweg

Ten aanzien van de inzetbaarheid van BBL-leerlingen is het volgende schema van toepassing:

|  |  |
| --- | --- |
| Opleidingsfase 1  Formatieve inzetbaarheid  Opleidingsfase 2  Fromatieve inzetbaarheid  Opleidingsfase 3  Formatieve inzetbaarheid | Overeenkomstig eerste leerjaar 3-jarige SPW-3/4  Oplopend van 0 naar 100%  Overeenkomstig tweede leerjaar 3-jarige SPW-3/4  Oplopend van 0 naar 100%  Overeenkomstig derde leerjaar 3 jarig SPW-3/4 100% |

### 7.6.6 Vaststellen van formatieve inzetbaarheid

Ruimtepret stelt als werkgever de formatieve inzetbaarheid in fase 1 en fase 2 vast op basis van informatie van opleidings- en praktijkbegeleider. De inzetbaarheid wordt door ons bepaald aan de hand van de reeds verworven competenties. Met een beoordelingslijst formatieve inzetbaarheid beoordelen wij hoeveel procent de BOL student of BBL-er mag worden ingezet. In de 3e fase is de BOL stagiaire automatisch 100 % formatief inzetbaar.

## 7.7 Privacy /foto filmmateriaal

Wij waarborgen de privacy van de kinderen door ons aan de privacywet te houden. Ouders tekenen bij inschrijving van hun kind een verklaring waarbij ze toestemming geven voor het maken van foto’s en film materiaal. Foto- en film materiaal dat door een beroepskracht gemaakt is, blijft eigendom van het Kindcentrum. Als ouders bij bepaalde gelegenheden denk aan een verjaardag foto’s gemaakt wil hebben dan zullen deze gemaakt worden door een pedagogisch medewerker. Er wordt vanuit gegaan dat deze foto’s alleen gebruikt worden in eigen huiselijke kring. Foto’s die gedeeld worden via het ouderportaal waarop ook andere kinderen staan, zijn ook voor eigen gebruik en mogen niet gedeeld worden op bijvoorbeeld sociale media of op enige wijze met derden.

## 7.8 Afsluiting

Dit pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd door de pedagogisch beleidsmedewerker. Tevens zal een wijziging van het pedagogisch beleid voorgelegd worden aan de oudercommissie. De actuele versie van dit pedagogisch beleidsplan kan op locatie ingezien worden en is bedoeld voor ouders, pedagogisch mederwerkers, stagiairs, GGD inspecteur en andere belangstellenden.

1. Waarvan maximaal acht kinderen van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal zes kinderen van 0 tot 2 jaar, waarvan maximaal vier kinderen van 0 tot 1 jaar. [↑](#footnote-ref-1)
2. Waarvan maximaal twaalf kinderen van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal acht kinderen van 0 tot 2 jaar, waarvan maximaal zes kinderen van 0 tot 1 jaar. [↑](#footnote-ref-2)
3. Waarvan maximaal vier kinderen van 1 tot 4 jaar, waarvan maximaal drie kinderen van 1 tot 2 jaar. [↑](#footnote-ref-3)
4. Waarvan maximaal acht kinderen van 1 tot 4 jaar, waarvan maximaal zes kinderen van 1 tot 2 jaar. [↑](#footnote-ref-4)
5. Waarvan maximaal twaalf kinderen van 1 tot 4 jaar, waarvan maximaal acht kinderen van 1 tot 2 jaar. [↑](#footnote-ref-5)
6. Waarvan maximaal vijf kinderen van 2 tot 4 jaar. [↑](#footnote-ref-6)
7. Waarvan maximaal tien kinderen van 2 tot 4 jaar.

   [↑](#footnote-ref-7)