# Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2021Wójta Gminy Kobylnicaz dnia 5 lutego 2021 roku

Diagnoza opisowa potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Książąt Pomorskich
w Słonowicach, Gmina Kobylnica

na potrzeby realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

W miesiącu styczniu 2021 r. przeprowadzono analizę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych Oddziału przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach, w oparciu o dane z arkuszy obserwacji cech rozwojowych dzieci, diagnozy przedszkolnej oraz konsultacji z nauczycielami i pracownikami Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

Diagnoza obejmuje:

1. Analizę przygotowania wychowania przedszkolnego do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie:
* wyrównywania szans edukacyjnych,
* rozbudzania kreatywności i innowacyjności,
* przełamywania barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
* kształtowania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
* rozwoju intelektualnego, w tym budowania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
1. Analizę potrzeb nauczycieli OWP w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem:
* •przygotowania do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi
* ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
* •współpracy nauczycieli z opiekunami prawnymi, w tym radzenia sobie
* w sytuacjach trudnych,
* •przygotowania do stosowania metod pracy oraz form organizacyjnych procesu wychowania przedszkolnego sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw/umiejętności oraz kompetencji dzieci (w tym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy),
* •przygotowania do korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym.
1. Analizę potrzeb OWP dotyczące dostosowania i wyposażenia pomieszczeń OWP ukierunkowane na tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego.

ogólne informacje

Oddział przedszkolny działa przy Szkole Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach ul. Słonowice 4, 76-251 Kobylnica. Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym jest jednostką organizacyjną Gminy Kobylnica, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Obecne przedszkole dysponuje 50 miejscami przedszkolnymi.

W samej miejscowości Słonowice, tj. w obrębie działania placówki przedszkolnej liczba dzieci (mieszkańców miejscowości Kobylnica) przewyższa liczbę dostępnych miejsc przedszkolnych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **rok urodzenia** | **mężczyźni** | **kobiety** | **razem** |
| 2015 | 7 | 13 | 20 |
| 2016 | 8 | 7 | 15 |
| 2017 | 7 | 14 | 21 |
| 2018 | 10 | 10 | 20 |
| 2019 | 4 | 5 | 9 |
| 2020 | 8 | 6 | 14 |
| **razem** | **44** | **55** | **99** |

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola uczęszcza 43 dzieci, w tym: 3-4-latków jest 15 (9 dziewczynek i 8 chłopców) i 5-6-latków jest 26 (13 dziewczynek i 13 chłopców):

Rok szkolny 2018/2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4 latki dziewczynki | 3-4 latki chłopcy | 5-6 latki dziewczynki | 5-6 latki chłopcy |
| 13 | 8 | 11 | 5 |

Rok szkolny 2019/2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4 latki dziewczynki | 3-4 latki chłopcy | 5-6 latki dziewczynki | 5-6 latki chłopcy |
| 16 | 10 | 10 | 13 |

Rok szkolny 2020/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4 latki dziewczynki | 3-4 latki chłopcy | 5-6 latki dziewczynki | 5-6 latki chłopcy |
| 15 | 8 | 12 | 13 |

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w Kobylnicy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | mężczyźni | Kobiety | razem |  |
| 2018/2019 | 8 | 13 | 21 | 3 i 4 latki |
| 2018/2019 | 5 | 11 | 16 | 5 i 6 latki |
| 2019/2020 | 10 | 16 | 26 | 3 i 4 latki |
| 2019/2020 | 13 | 10 | 23 | 5 i 6 latki |
| 2020/2021 | 8 | 15 | 23 | 3 i 4 latki |
| 2020/2021 | 13 | 12 | 25 | 5 i 6 latki |

Obecna liczba miejsc przedszkolnych w Słonowicach, jest wystarczająca do prowadzenia wychowania przedszkolnego oraz zapewnieni dogodne miejsce na prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci.

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 50 | 50 | 50 |

Prognoza w celu zaspokojenia istniejących potrzeb

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 50 | 50 | 50 |

Do przedszkola uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 4 dzieci, posiada opinie ze względu na deficyty rozwojowe. W wyniku diagnozy przedszkolnej i obserwacji, nauczyciele wskazali 19 dzieci z dysfunkcjami rozwoju

zasoby kadrowe przedszkola

Aktualnie przedszkole dysponuje przygotowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną. Kadrę dydaktyczną stanowią:

* Nauczyciel przedszkola w grupie młodszej: 2 etaty
* Nauczyciel w oddziale przedszkolnym w grupie starszej: 1 etat
* Pomoc nauczyciela: 1 etat
* Obsługa: 1 etat

Kadrę przedszkola tworzy grupa nauczycieli wychowania przedszkolnego zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu, dodatkowo ukończone studia podyplomowe, liczne kursy i szkolenia. Posiadane wykształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego przedstawiono poniżej:

|  |  |
| --- | --- |
| Nauczyciele wychowania przedszkolnego – 3 etaty | * Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku; Nauczanie początkowe; specjalność nauczycielska; magister nauczania początkowego; 1993; Dyplom ukończenia studiów magisterskich. Uznane przez Kuratora Oświaty w Gdańsku kwalifikacji do prowadzenia zajęć w oddziale przedszkolnym
* •Akademii Pomorskiej w Słupsku; kierunek: Pedagogika; specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; 2014; Dyplom ukończenia studiów magisterskich
* •Akademia Pomorska w Słupsku; kierunek: pedagogika; specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; 2008; Dyplom ukończenia studiów magisterskich
 |

Dla skutecznej realizacji podstawy programowej w przedszkolu niezbędne jest w miarę możliwości zwiększenie kadry dydaktycznej o kolejne stanowiska pracy.

* nauczyciel wychowania przedszkolnego (kontraktowy) – 2 etat
* logopeda (dyplomowany) – 1 etat

Baza oświatowa

Bazę oświatową stanowią sale i gabinety przedszkola: sale dydaktyczne 2, Liczba pomieszczeń użytkowych 2.

Stan wyposażenia publicznej placówki przedszkolnej, wchodzącego w skład Oddziału przedszkolnego w Kobylnicy prezentuje poniższa tabela. Aktualnie brakuje odpowiedniego wyposażenia, które odpowiadałoby rosnącym potrzebom edukacyjnym dzieci i nauczycieli. Jest to duże ograniczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci w upowszechnianiu systemu przedszkolnego na terenie gminy Kobylnica.

Stan wyposażenia placówki przedszkolnej, Sala przeszła gruntowny remont wraz z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grawitacyjnej oraz podłogi wraz z wymianą podłoża w lipcu i sierpniu 2017 roku. Wymienione zostały parapety oraz powstały drzwi ewakuacyjne wraz z podjazdem na wózki. Do pomieszczenia zostały dobudowane sanitariaty (dwa oczka sanitarne dla dzieci przedszkolnych standardowe oraz jedno dla dzieci z niepełnosprawnościami wraz z prysznicem.

Sala jest wyposażona jest w:

* cztery stoliki przedszkolne na 24 dzieci wraz z krzesełkami
* 6 szafek na pomoce i zabawki
* 5 regałów z szafkami dla dzieci na książki oraz pościel do leżakowania
* 24 łóżeczka wraz z wózkiem i pokrowcem
* małe kontenerki 2 szt.
* telewizor
* radio-CD
* laptop
* drukarka laserowa z ksero
* dywan
* zabawki

Stan wyposażenia placówki przedszkolnej grupa 5-i 6 -latki. Sala nr 12 – sala grupy starszej o powierzchni 51,91m2 (wymagane 2m2 na dziecka)

Sala przeszła malowanie i dostosowanie do potrzeb przedszkola w sierpniu 2017 roku. Zostały pomalowane ściany. Do pomieszczenia zostały wybite drzwi łączące z sanitariatami (dwa oczka sanitarne dla dzieci przedszkolnych standardowe oraz jedno dla dzieci z niepełnosprawnościami wraz z prysznicem.

Sala jest wyposażona jest w

: Sala przeszła malowanie i dostosowanie do potrzeb przedszkola w sierpniu 2017 roku. Zostały pomalowane ściany. Do pomieszczenia zostały wybite drzwi łączące z sanitariatami (dwa oczka sanitarne dla dzieci przedszkolnych standardowe oraz jedno dla dzieci z niepełnosprawnościami wraz z prysznicem.

Sala jest wyposażona jest w:

* cztery stoliki przedszkolne na 24 i jeden dwuosobowy dzieci wraz z krzesełkami
* 9 szafek na pomoce i zabawki
* 3 regały z szafkami dla dzieci na książki
* mały kontenerek – 1 szt.
* telewizor
* radio-CD
* dywan interaktywny
* dywan
* zabawki

szatnia:

* szafki dla dzieci na odzież wierzchnią i obuwie dla 66 dzieci

Ze względu na wielkość przedszkola i liczbę dzieci w wieku 3- 4, 5 - 6, które powinny zostać objęte edukacją przedszkolną, należy uznać, że baza oświatowa i wyposażenie jest niewystarczające. Brakuje miejsc
i nowoczesnego wyposażenia sali i pracowni (gabinetów), co jest największym problemem w prowadzeniu edukacji przedszkolnej.

Z przeprowadzonych analiz przedszkola wynika, że największymi atutami przedszkola to:

* prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej,
* organizacja i prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 3-4 i 5-6, w tym:
* zajęcia programowe z edukacji przedszkolnej (48),
* język angielski (25),
* religia (25),
* logopedia (10),
* -gimnastyka korekcyjna (25),
* rytmika (23).
* we wszystkich zajęciach biorą udział 3, 4, 5 i 6 latki.

Atuty te występują w przedszkolu dzięki:

* pracy kadry nauczycielskiej, która dba o właściwą pracę dydaktyczne – wychowawczą,
* stwarzaniu możliwości przez organ prowadzący wszechstronnych działań.

Na podstawie opinii dyrekcji przedszkola wymagane są następujące zmiany:

* wprowadzanie nowych metod i technik oraz programu nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym,
* wprowadzenie dodatkowych zajęć i warsztatów edukacyjnych, które wzbogacą ofertę programową przedszkola,
* konieczność rozwijania kompetencji kluczowych wśród dzieci niezbędne na rynku pracy,
* w szczególności: przyrodnicze, kompetencje cyfrowe (ICT), naukowe, które powinny być rozwijane na etapie przedszkolnym,
* wzbogacanie umiejętności i stosowania nowych metod w edukacji przedszkolnej, w tym poprzez stosowanie narzędzi TIK, przez nauczycieli dla dzieci w wieku przedszkolnym,
* rozwijanie wśród dzieci kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności poprzez organizację ciekawych zajęć i wykorzystując narzędzia TIK.
* Konieczność poszerzenia zajęć logopedycznych dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Zaburzenia mowy u przedszkolaków wpływają negatywnie na funkcjonowanie w zakresie sfer rozwojowych, oddziaływujące na ich rozwój poznawaczy, społeczny, emocjonalny oraz ruchowy. Kadra pedagogiczna zwróciła uwagę, iż coraz więcej dzieci na trudności z nieprawidłowym napięciem w obrębie twarzy, trudności w nawiązywaniu dialogu opartego na zabawie oraz trudności z realizacją wypowiedzi. Zajęcia z logopedii pomogą najmłodszym z płynna realizacją wypowiedzi, prawidłową artykulacją głosek a przede wszystkim wspomogą rozwój mowy przedszkolaków.

założenia do projektu zajęcia dodatkowe

Przedszkole stara się wzbogacać ofertę edukacyjną, tworzyć dzieciom takie możliwości rozwojowe, z których każde dziecko będzie mogło otrzymać dla siebie, to co mu jest potrzebne lub co mu sprawia przyjemność, rozwija zainteresowania. Jak każda placówka przedszkolna stara się dostarczać dzieciom różnorodnych bodźców do wszechstronnego rozwoju, zapewnić jak najlepszy strat w dalszą edukację. Zorganizowanie zajęć dodatkowych uzupełni te starania.

**Zakłada się organizację następujących zajęć dodatkowych:**

1. warsztaty teatralno-taneczne:

opis problemu

Będą one okazją do bezpośredniego obcowania ze sztuką teatralną, rozwijania wrażliwość estetycznej, myślenia, mowy, wyzwolenia pozytywnych emocji. Warsztaty wzbogacą doświadczenia dzieci, zachęcą do własnej twórczości, staną się źródłem nowych przeżyć, pobudzą dziecięcą wyobraźnię. Z obserwacji przedszkolnej wynika, że dzieci bardzo lubią podejmować zabawy w teatr, wcielać się w role. W grupie są dzieci nieśmiałe, wycofane, które nie potrafią współdziałać i bawić się z rówieśnikami, dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi oraz nadpobudliwe w sferze emocjonalnej oraz ruchowej.

Warsztaty teatralne będą, więc doskonałą terapią pedagogiczną zaspokajającą podstawowe potrzeby psychofizyczne oraz wpłyną na wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Zabawa w teatr umożliwi spontaniczną zabawę z rówieśnikami, rozwinie umiejętność współdziałania, podporządkowania się i współpracy z innymi, przełamie nieśmiałość i lęk przed publicznym występem.

Zajęcia teatralne szczególnie korzystnie wpłyną na dzieci nadpobudliwe ruchowo. Uczestnictwo w zabawie w teatr umożliwi im ekspansję ruchową w formie ćwiczeń ruchowych, naśladowczych, mimicznych. Będą również terapią dla dzieci, u których przejawia się nadpobudliwość w sferze emocjonalnej. Takie dzieci mają możliwość pozbywania się negatywnych emocji (gniew, złość, agresja, płacz, kłótliwość, skarżenie). Warsztaty teatralne przyczynią się do rozładowania emocji u wszystkich dzieci, zaspokoją potrzebę uznania i sukcesu, którego pragnie każde dziecko w wieku przedszkolnym.

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć: (1-2 grupy warsztatowe). Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum) 1 h/tyg.

1. warsztaty artystyczne przedszkolaka:

opis problemu

Dzieci od najmłodszych lat mają naturalną predyspozycję do twórczości plastycznej. U dzieci w wieku 5-6 lat zaobserwowano większe zaangażowanie i częściej podejmowaną aktywność plastyczną. Dzieci te biorą udział w konkursach plastycznych. Warsztaty wpłyną na rozwój zainteresowań, sprawności manualnej, spostrzegawczości, rozwiną wyobraźnię. Ale najważniejszym aspektem jest to, że dziecko nabędzie przekonania, że samo potrafi coś stworzyć. Plastyka zatem wpływa na wychowanie człowieka kreatywnego, innowacyjnego, ale i pewnego siebie, znającego wartość własnej osoby.

Aktywność plastyczna odgrywa jeszcze jedną istotną rolę od wieku przedszkolnego uczy zachowani społecznych. Dzieci uczą się m.in. poszanowania dla pracy swoich kolegów. Sprzyja także redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Dzięki takim zajęciom dziecko kształtuje swoja osobowość i zwiększa szanse powodzenia w szkole.

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć w formie: (1-2 grupy warsztatowe) Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum) 1 h/tyg.

1. kodowanie warsztaty

opis problemu

Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzą dzieci w świat, który będzie uczyć logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo będą oswajać dzieci z nowymi pojęciami, które staną się dla dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie może być świetną zabawą. Umożliwią oswojenie się z nowymi technologiami oraz pozwolą na odkrywanie talentów programistycznych. Nauka kodowania dla dzieci wymaga dostrzegania i nazywania problemów oraz poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Pozwala osobie, która potrafi z niego korzystać, tworzyć rozwiązania problemów, przed którymi staje. Doświadczenie własnej skuteczności i sprawczości w rozwiązywaniu problemów jest dla dziecka wspaniałym, wspierającym doświadczeniem, które przekłada się na wszystkie dziedziny życia

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć w formie: (1-2 grupy warsztatowe) Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum1 h/tyg.

1. nauka języka angielskiego (obcego)

opis problemu

Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo aktywne, ale mają często problemy z koncentracją. Przedszkole to najlepszy okres na rozpoczęcie nauki języka obcego, bo mają niezwykle chłonny umysł. Uczą się w mig, nie mają poczucia skrępowania i nie zrażają się popełnianymi błędami. W sposób naturalny przyswajają słownictwo, traktując nowe określenia jako alternatywne do tych, znanych w języku polskim. Jednocześnie nie mają świadomości, że uczą się języka obcego.

Aby dać dzieciom szansę na sprawne odnalezienie się w przyszłości w anglojęzycznym środowisku, powinniśmy podjąć starania, by nasza pociecha od najmłodszych lat miała kontakt z językiem angielskim. Zanim rozpocznie się nauka pisania i czytania, trzeba podejmować takie techniki nauczania, by jak najskuteczniej dotrzeć do dziecka z nową wiedzą, a jednocześnie nie stwarzać przymusu i zainteresować malca językiem obcym. Usunięcie stresu i wyeliminowanie negatywnych emocji rozbudzenie ciekawości i motywowanie to kluczowe elementy edukacji. Angielski dla dzieci będzie wtedy samą przyjemnością i maluch łatwiej go przyswoi.

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć w formie: (1-2 grupy warsztatowe) Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum) 1 h/tyg.

1. warsztaty eksperymentów naukowych dla przedszkolaków

opis problemu

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia ręką, sercem, głową. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną, wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się

w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak ona wystąpiła w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, aktywność poznawczą, badawczą dzieci należy stymulować i ukierunkowywać. Można to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie, której dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Podczas zabawy dziecko może realizować czynności badawcze, pojawiające się w momencie, gdy styka się ono z nowymi bodźcami czy sytuacjami.

Aktywność badawcza występuje w dwóch postaciach. Może odbywać się poprzez samodzielne odkrywanie. Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest to uczenie się drogą prób i błędów. Jest ono jednak narażone na wiele trudności i porażek. Drugi sposób to ten, w którym nauczyciel zajmuje rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje dziecko podczas badań i eksperymentowania.

Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m. in. na sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągnięcia wniosków, szukania zależności, określenia przyczyn i skutków. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych tj.: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, wytrwałość, koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz poszerzają horyzonty myślowe

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć w formie: (1-2 grupy warsztatowe) Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum) 1 h/tyg.

1. warsztaty kulinarne:

Opis problemu:

Na zajęciach kulinarnych dzieci mają możliwość uczenia się rozpoznawania smaków
i zapachów. Zajęcia te są także okazją do poznawania zasad właściwego zachowania się przy stole, a także umożliwiają dzieciom nabywanie prawidłowych nawyków żywieniowych
i higienicznych. Dodatkowo samodzielne wykonywanie prostych potraw rozwija sprawność manualną dzieci i jest okazją do rozwoju kreatywnego myślenia. Dzięki takim zajęciom pobudza się kreatywność, myślenie perspektywiczne, umożliwia się dziecku „zaistnieć”
w domowej kuchni, pozwalając mu brać udział

w niezwykle istotnym momencie przygotowania posiłku dla rodziny. Odpowiednio przygotowane zajęcia mogą okazać się niezwykle satysfakcjonującym czasem, podczas którego przedszkolaki mogą rozwijać się na wiele sposobów.

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć w formie: (1-2 grupy warsztatowe) Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum) 1 h/tyg.

1. warsztaty logopedyczne

opis problemu

Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a prawidłowy jej rozwój stanowi między innymi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Wiek przedszkolny jest okresem ostatniego etapu rozwoju mowy, gdyż do 6 roku życia rozwój artykulacji powinien być zakończony (dziecko powinno poprawnie wymawiać wszystkie głoski języka polskiego, konstruując jasne, zrozumiałe dla otoczenia i wielozdaniowe wypowiedzi). Dlatego też tak ważne jest czuwanie nad rozwojem mowy dziecka właśnie w tym okresie, by jak najlepiej stymulować ten rozwój oraz zapobiegać czy w odpowiednim czasie korygować ewentualne nieprawidłowości. Wzrastająca liczba dzieci z zaburzoną artykulacją stanowi postawę do organizacji zajęć o charakterze profilaktycznym – skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Głównym celem zajęć będzie profilaktyka wad wymowy oraz stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Systematyczne i zorganizowane stymulowanie tym procesem poprzez zajęcia grupowe w każdym tygodniu przyczyni się do poprawności stanu mowy dzieci.

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć w formie: (1-2 grupy warsztatowe) Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum) 1 h/tyg.

1. arteterapia

opis problemu

Konieczność spędzenia określonego czasu w ciągu dnia poza domem przez dzieci w wieku przedszkolnym (4–5 lat) stanowi pierwszą poważną próbę oddzielenia się od rodziców i samodzielnego wejścia w szerszy krąg kontaktów społecznych. Ta zmiana pociąga za sobą rozwój w wielu obszarach. Rodzice małego przedszkolaka często obserwują u niego wzrost śmiałości w kontakcie, rozwój komunikacji i żywotności.

W tym okresie kształtuje się pojęcie płci oraz identyfikacja z rolą płciową. Pojawiają się pierwsze oznaki rozwoju moralnego, takie jak wykazywanie się empatią i umiejętnością przyjęcia perspektywy innej osoby, a co za tym idzie rozwój sumienia. Zwiększony kontakt społeczny przyczynia się w tym okresie do wzrostu intensywności zabaw grupowych, często opartych na współpracy i fantazji. Wraz ze zwiększonym doświadczeniem społeczno- -emocjonalnym rozwija się również sfera poznawcza maluchów. Ponieważ arteterapia z perspektywy dzieci w tym wieku jest postrzegana w kategoriach zabawy, stanowi atrakcyjne narzędzie pracy terapeutycznej i diagnostycznej.

Dzięki przyrostowi różnorodnych kompetencji są w stanie objąć zachowanie własne oraz zachowanie innych osób pewną refleksją i podjąć rozmowę z terapeutą na temat kwestii, które mogą być przedmiotem sesji. Rozwój we wszystkich opisanych obszarach może przebiegać u różnych dzieci w odmiennym tempie w zależności od czynników biologicznych i środowiskowych. W przypadku dzieci, które doświadczają trudności w różnych sferach, przejawiają zaburzenia emocjonalne, zaburzenia funkcjonowania społecznego lub pochodzą z grup ryzyka, arteterapia poprzez aktywność plastyczną, połączoną z częściową komunikacją werbalną w ramach relacji terapeutycznej, wspomaga rozwój lub koryguje nieprawidłowości, przyczyniając się na przykład do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i redukcji lęku.

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć w formie: (1-2 grupy warsztatowe) Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum) 1 h/tyg.

1. zajęcia terapeutyczne

opis problemu

Terapia pedagogiczna ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków sprzyjających rozwojowi dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wszelkie działania stymulujące, programy edukacyjne. Głównymi celami terapii pedagogicznej są: stymulacja rozwoju psychoruchowego, pobudzanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz rozwoju mowy. W przypadku dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną celem terapii jest kształtowanie gotowości do podjęcia czynności umysłowych związanych z uczeniem się. Program terapii obejmować będzie elementarne umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej oraz czynności samoobsługowe.

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć w formie: (1-2 grupy warsztatowe) Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum) 1 h/tyg.

1. zajęcia z terapii sensorycznej

opis problemu

Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną nie potrafią prawidłowo przetwarzać bodźców ze świata zewnętrznego, które docierają do nich za pośrednictwem zmysłów i reagują na nie strachem lub agresją. Czasami wycofują się do własnego świata, by uniknąć nieprzyjemnych doznań, czasami reagują nadpobudliwością ruchową, ponieważ nie nadarzają z przetwarzaniem informacji płynących ze świata. Terapia sensoryczna to zestaw ćwiczeń i czynności poprawiających integrację sensoryczną dziecka, czyli usprawniające sposób, w jaki odbiera ono i porządkuje wrażenia zmysłowe płynące ze świata.

Metoda integracji sensorycznej wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, u których zaobserwowano m.in. trudności w zakresie umiejętności ruchowych, nadpobudliwość psychoruchową, nadwrażliwość sensoryczną czy problemy z koncentracją. Systematyczne zajęcia z integracji sensorycznej dają pozytywne efekty poprzez poprawę sprawności fizycznej dziecka, jego funkcjonowanie emocjonalne a także koncentrację, funkcje wzrokowe i słuchowe. Utworzenie sali integracji sensorycznej wspomoże funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami przetwarzania bodźców sensorycznych. Z obserwacji wynika, że coraz więcej dzieci ma problemy z integracją sensoryczną.

Są one przebadane, mają opinie z poradni, jednak często nie uczestniczą w zajęciach SI, ponieważ rodzice nie mają możliwości dowieźć ich na zajęcia do miasta. Sala SI w szkole dałaby możliwość wsparcia terapią dzieci z deficytami, co poprawiłoby ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, wspomogło ich rozwój fizyczny oraz intelektualny

Założenia dotyczące liczby uczestników zajęć w formie: (1-2 grupy warsztatowe) Założenia dotyczące liczby zajęć: częstotliwość zajęć w tygodniu (minimum) 1 h/tyg., łącznie w projekcie (minimum) 1 h/tyg.

założenia do projektu związane z doskonaleniem nauczycieli

Nauczyciele przedszkola są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji oraz doskonaleniem, szczególnie w formie szkoleń i warsztatów. Studia podyplomowe, szkoleniami/kursami zostanie objęta kadra dydaktyczna- nauczyciele wychowania przedszkolnego.

W pracy w przedszkolu nauczyciele muszą wykazać się posiadaniem wielu kompetencji. Posiadanie ich warunkuje prawidłowe prowadzenie procesu wychowawczo - dydaktycznego i osiągnięcie przez dzieci określonego poziomu wiedzy gwarantującego dobry start w szkole. Doskonalenie zawodowe jest, więc nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela. Analiza wskazują one, że nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne, określone w rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacje wymagane od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289), do prowadzenia zajęć z dzieci w wieku przedszkolnym, ale ujawnia wiele istotnych problemów, które ograniczają dalsze podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Stąd konieczność dalszego podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział m. in. w poniższych studiach podyplomowych/ szkoleniach/ kursach:

Szkolenia:

* bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga 2 nauczycieli,
* papieroplastyka 2 nauczycieli,
* elementy muzykoterapii i choreoterapii w pracy dzieckiem 2 nauczycieli,
* szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela- min. 5 nauczycieli.

Udział w szkoleniach o podanej tematyce wzbogaci wiedzę i umiejętności kadry pedagogicznej placówki i pozwoli na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci. Bajkoterapia pozwoli nauczycielom na zapoznanie się z podstawowymi znaczeniami strachu i lęku oraz jego wpływu na zachowanie dziecka. Dzięki szkoleniom zapoznają się z metodami tworzenia różnych rodzajów bajek terapeutycznych, które zainspirują ich do dalszej pracy z dziećmi i pozwolą na lepsze zrozumienie emocji oraz reakcji zachowania swoich podopiecznych. Bajkoterapia to nie tylko efekt terapeutyczny dla przedszkolaków, ale przede wszystkim rozwój wyobraźni i kreatywności oraz nauka prawidłowego formułowania własnych myśli i opinii.

Szkolenie z papieroplastyki ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o wiedzę na temat możliwości zastosowania papieru do różnorodnych działań twórczych. Dzięki szkoleniom kadra pedagogiczna urozmaici warsztaty artystyczne dla przedszkolaków. Muzykoterapia i choreoterapia bardzo często wykorzystywane są do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i stają się głównym środkiem diagnozy oraz procesu leczenia. Muzyka i taniec pozytywnie wpływ na wyrównywanie deficytów rozwojowych i jest to przede wszystkim naturalny czynnik aktywności dziecka, który wyzwala energię rozwijając jednocześnie percepcję słuchową, wrażliwość estetyczną, koordynacje ruchową czy aktywność twórczą.

**Do realizacji zajęć dydaktycznych dla dzieci pomocny będzie nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.**

Wszystkie pomoce dydaktyczne są niezbędnym elementem nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, pozwalają nie tylko urozmaicić nauczycielom program zajęć, ale przede wszystkim łatwiej i szybciej przyswoić wiedzę przedszkolaków i zachęcić do poszukiwania wiedzy w otaczającym ich świecie. Dzięki przeróżnym materiałom i pomocą dydaktycznym nauczyciele mają możliwość wspomagania rozwoju dzieci z ich indywidualnymi potrzebami, kształtowaniu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

Bardzo istotne jest wyposażenie przedszkoli w materiały i sprzęt do integracji sensorycznej, gdyż są o zróżnicowanych fakturach, kolorach. Ich emitowane dźwięki umożliwiają stymulację rozwoju percepcji każdego ze zmysłów. Naziemny i podwieszany sprzęt do integracji sensorycznej usprawnia małą i dużą motorykę,

1. warsztaty teatralno- taneczne

Biały materiał do Teatru Cieni, radiomagnetofon, głośniki bezprzewodowe, kolorowe brystole, szary papier, zestawy instrumentów perkusyjnych niemelodycznych oraz melodycznych kolorowa bibuła, papier ksero, markery, farby do malowania scenografii w tubach, grube pędzle do malowania scenografii, pastele do rysowania scenografii, farby do malowania twarzy, gong rozpoczynający i kończący przedstawienie, kolorowe wstążki (np. do tańca), drewniane łyżki do wykonania kukiełek (długie) papierowe talerzyki do wykonania masek teatralnych, ruchome oczy do kukiełek, włóczka, niebieskie i czarne worki na śmieci, sznurek jutowy dekoracyjny, pendrive, materiałowe rękawiczki.

warsztaty artystyczne -mały Picasso:

Farby tempery, zestaw pędzli okrągłych i płaskich, plastelina, folia do laminowania, folia do laminowania, pistolet do kleju, sztyfty do pistoletu do kleju, pastele olejne, pastele suche grube 36 kolorów, kredki bambino – zestaw stolikowy, fizelina gruba), farby do malowania palcami, nożyczki, nożyczki przedszkolne, dziurkacze ozdobne różnej wielkości. ołówki trójkątne, wałeczki z fakturą, kolorowa kreda, duży mix kwadratów do origami, styropianowe kule, dzwonki, gwiazdki, koła, stożki klej czarodziejski 500 g, kolorowe guziki, brokaty, kolorowe, kolorowe sznurki barwniki spożywcze w płynie, kolorowa włóczka.

1. język angielski - in the world of tales in english

pacynki duże, pacynki paluszkowe, kostiumy postaci bajkowych, peruki dla dzieci, scena do teatrzyku kukiełkowego (pacynkowego), projektory rzucają elementy.

1. w świecie eksperymentów przedszkolaka

Bloki techniczne A3 , bloki techniczne, papier ksero , pistolety na gorący klej , kleje w płynie , klej w sztyfcie magik klej na gorąco, kolorowe mazaki sucho ścieralne, kolorowe markery, kredki ołówkowe ,kolorowa kreda, farby plakatowe, plastelina , taśma dwustronna guma mocująca, tektura falista ,brystol biały i kolorowy mix, balony serwetki papierowe, słomki papierowe, piórka kolorowe, gaza wata , kolorowa włóczka, magnesy gumki recepturki, sznurki jutowe różnej grubości świece spinacze, agrafki, kolorowe pineski, plastikowe miski duże plastikowe miseczki małe, talerzyki papierowe duże, kubeczki papierowe, folia aluminiowa , lusterka, lupy łyżki drewniane , deseczki do krojenia , tarka plastikowa, skrzynki kwiatowe, ziemia ogrodowa , sadzonki roślin, kiełkownice nasiona roślin, kiełki, obrusy zabezpieczające stoły, płyn do naczyń , mąka pszenna, mąka ziemniaczana, sól (karma dla ptaków – mieszanka nasion, olej, soda.

1. warsztaty logopedyczne

Logopedyczny niezbędnik, zoominki – ćwiczenia usprawniające mowę, naśladuj albo zgaduj, memory – tuptuś logopedyczny: pakiet, świat dźwięków- zestaw ćwiczeń do percepcji słuchowej, dmuchajka – czteropak w tubie, lotto dmuchane, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające mowę- zeszyt, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające mowę - zeszyt 2, słowa na różne głoski

1. zajęcia terapeutyczne

Teczka pracy psychologa karty milowe, metoda dobrego startu. od słowa do zdania, od zdania do tekstu wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu (z płytą cd), zestaw 4 gier oporni9 mentalnie, terapia pedagogiczna. poradnik terapeuty i nauczyciela, terapia pedagogiczna scenariusze zajęć

1. zajęcia aryterapii

Bloki techniczne a3, bloki techniczne a4, papier ksero, klej w płynie 500 ml, klej w sztyfcie magik, farby do malowania palcami, folia malarska, farby w sprayu, kredki ołówkowe, farby plakatowe, plastelina taśma dwustronna materiały różne do ozdabiania sznurek, patyczki drewniane, muszelki, drut, nici druciane, szklane guziki, perełki, koralik tektura falista, brystol biały i kolorowy glina, talerzyki papierowe duże, kubeczki papierowe, łyżki drewniane obrusy zabezpieczające stoły.

1. wyposażenie gabinetu integracji sensorycznej

Podwiesie stalowe podsufitowe 4-6m., Belka rozbudowująca do podwiesia przedłużki do sprzętu, helikopter terapeutyczny z regulacją, huśtawka tyou konik, kładka do ćwiczeń równoważnych, lina pozioma do holowania, platforma podwieszana wiszące obręcze z regulacją, zestaw do mocowania liny poziomej do holowania, beczka, deskorolka xl, tunel elastyczny, tunel sensoryczny otwierany, hamak terapeutyczny. materac rehabilitacyjny składany xl, smycz do deskorolki krętlik, karabińczyk, przedłużki do sprzętu z regulacją, maglownica duża, pufa sako dużą, trampolina z poręczą, deska rotacyjna, równoważnia kołyska duża, huśtawka łódka lniana z piłeczkami, huśtawka gniazdo, hamak kropla rehabilitacyjny bączek, koala do balansowania, drabinka gimnastyczna pojedyncza, piłka rehabilitacyjna, linki do sprzętu integracji sensorycznej, huśtawka terapeutyczna xl.

1. przybory do gabinetu integracji sensorycznej

Woreczki sensoryczne 8 szt., pedały samobieżne kordonka, elastyczny stój duszka średni, szt., piłka sensoryczna, piłka sensoryczna z kolcami 25cm, Kocyk obciążeniowy duży szt., drabinka linowa 7 szczeblowa, tęczowa świecąca kolczatka(pomoce terapeutyczne gra, dyski sensoryczne zestaw duży, Sensoryczne klocki, Fakturowe poduszeczki, Fakturowe kwadraty zestaw podstawowy, Woreczki do ćwiczeń równowagi, dysk sensoryczny miękki, wałeczek sensoryczny, wałek do masażu, młotek z wypustkami do masażu, magnetyczne formy z białą planszą, chrupiąca piłeczka, piłeczka pajączek, piłeczki sensoryczne zestaw Piłka do treningu wzrokowo-ruchowego 7cm, zestaw klocków jollyheap 25 szt., zestaw sensorycznych gąbek do masażu, piankowe puzzle memo słuchowe, kolorowa rzeka gonge , pompkado piłek i zabawek, ringo kolczate akuring 4 szt. zestaw wędka + ławica rybek, schody kształtka ,walec cienki 90 cm, grafitki zwierzaki, wyceluj w pingwina - gra zręcznościowa, pachołek z otworami żółty, łapanie piłek - gra zręcznościowa, klamerki do bielizny, namiot, kulki szklane kolorowe 3, szczypce drewniane, szczypce drewniane.

planowane wyposażenie, związane z rozbudową placówki oraz modernizacją istniejącego przedszkola obejmować powinno m. in.;

grupa 4 i 5 – latki. sala nr 13 o powierzchni 69,72m2 (wymagane 2,5 m2 na dziecko)

* • malowanie sali
* • zakup ekranu interaktywnego
* • zakup pomocy do integracji sensorycznej
* doposażenie w pomoce edukacyjne i zabawki

grupa 5-i 6 - latki. sala nr 12 – sala grupy starszej o powierzchni 51,91m2 (wymagane 2m2 na dziecka).

* wymiana podłogi wraz z podłożem
* remont ścian i sufitu
* wymian parapetów
* wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej
* doposażenie w pomoce edukacyjne i zabawki