**BØRNEHAVEKLASSEN**

 **Børnehaveklassens mål .**

Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes personlige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og gør barnet fortrolig med skolen.

Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

 **Børnehaveklassens indhold.**

Legen skal være en væsentlig del af undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter.

Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer som barnet kommer med.

Undervisningen i børnehaveklassen skal tilrettelægges, så børnene i løbet af børnehaveklassen bliver fortrolige med skolens daglige liv, og udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer.

**Indholdet i undervisningen omfatter følgende temaer:**

**Sprog og udtryksformer.**

**Naturen.**

**Det praktisk musiske.**

**Bevægelse og motorik.**

**Sociale færdigheder**

**Samvær og samarbejde.**

**DE SEKS INDHOLDSTEMAER**

**Sprog og udtryksformer**

Sprogarbejdet i børnehaveklassen skal sikre, at børnene får yderligere mulighed for at opdage sprogets indre struktur: sætningsdannelse, orddannelse, bøjningsformer og sprogets rytme og udtale. Tilegnelsen af sprog sker i et samspil, hvor

* sammenhængen mellem sprog og handling er funktionel
* ordene får betydning direkte ud af sammenhængen
* børnene får mulighed for selv at anvende sproget.

De skal have mulighed for at udtrykke sig mundtligt og til at lytte til andre. I børnehaveklassen er der ikke tale om, at børnene skal have en struktureret, formel undervisning i læsning og skrivning, men børrnenes sproglige udvikling skal støttes og deres opmærksomhed på sprogets forskellige anvendelsesformer skal skærpes.

Undervisningen omfatter følgende områder:

* forskellige sproglege
* samtale og dialog
* oplæsning og fortælling
* opdagende læsning og skrivning.

**Forskellige sproglege**

* at lytte til og selv fremstille forskellige rim og remser
* at lytte til og skelne ord, hvor nogle rimer, og andre ikke gør det
* at gætte, hvilke bogstavlyde der indgår i forskellige ord, gætte lydenes placering i ordet og gætte bogstavlydens navn
* at lege med bogstaver og lyde på computeren
* at bygge videre på og færdiggøre sætninger, som andre er begyndt på.

Der tages udgangspunkt i børnenes egne erfaringer og oplevelser. Sprogets grammatik, ord og sætningers opbygning, ytringens indhold og sprogets forskellige anvendelsesformer undersøges og udvikles.

**Samtale og dialog**

Børnene lærer at lytte til hinanden, tale efter tur og bruge det, andre har sagt, i den videre samtale. De skal desuden lære at fortælle eller forklare noget til andre. Det kan være noget, de har oplevet, eller det kan være en god historie. De skal lære at bygge en fortælling op, så man kan forstå, hvem der er hvem, hvor handlingen foregår, og hvad der sker, sådan at tilhøreren bliver spændt på fortsættelsen og slutningen.

 **Fortælling og oplæsning**

Fortælling og oplæsning tager udgangspunkt i emner og temaer, som indholdsmæssigt optager børnene, og som stimulerer deres lyst og glæde til at lytte opmærksomt til såvel den voksnes fortælling og oplæsning som til børnenes egne fortællinger. Oplæsning og fortælling skal fremme børnenes engagement, nysgerrighed, undren, meddigtning og spørgelyst.

Børnene får selv mulighed for at fortælle, fabulere og genfortælle med anvendelse af forskellige udtryksformer.

**Opdagende læsning og skrivning**

 Igennem forløbet henledes børnenes opmærksomhed på sprogets lydlige og visuelle fremtrædelsesformer, dette sker ved at:

* se, om der er ord og/eller bogstaver, de kan genkende
* gå på jagt i teksten efter ord, der ser ens ud
* gå på jagt i teksten efter ord, der lyder ens
* iagttage visuelle og lydmæssige forskelle og ligheder i ord og sætninger
* sammenligne bogstavernes tegn, navne og lyde
* prøve at lytte sig frem til bestemte lyde i et ord
* forsøge sig med selv at skrive - enten med deres egen skrift eller ved at forsøge sig med de konventionelle skrifttegn.

 Skriftsproget indgår som en integreret del af undervisningen. Det kan være igennem aktiviteter som fx

* dagens program skrives på tavlen og læses i fællesskab.
* børnene skriver og læser dagbog
* børnene skriver tekst til billeder/fotos og læser dem
* børnene skriver breve, kort, ønskesedler, gækkebreve m.m.

**Natur og naturfaglige fænomener**

Igennem konkrete oplevelser skal børnene gøre sig erfaringer med naturen, så de får lyst til at færdes i den og bruge den hensynsfuldt. Børnene skal opleve de naturindtryk, de kan finde i skolens nære omgivelser.

* bager pandekager ved bålpladsen
* fanger smådyr i søen om foråret
* sætter spiringsforsøg i gang i klassen

**Indsamle, sortere, tælle, systematisere, ordne og formidle**

 Der kan foretages kategoriseringer ud fra simple variable som fx

* mange - få - lige mange
* ens - forskellig
* let - tung
* høj - lav.

 **Tal, rækkefølge og tælleremser**

I forbindelse med det naturfaglige område arbejdes der med tal og rækkefølger.

 Der arbejdes bl.a. med dette på følgende måder

* Årets gang. Hvilke årstider har vi?
* Kalenderen. Hvor mange måneder har vi?
* Hvilke måneder har 28, 30 og 31 dage, og hvilke er der flest af?
* Hvornår har børnene fødselsdag?
* Mærkedage og højtider.
* Hvilke ugedage har vi og hvor mange?
* Spil og lege. Kortspil, terningespil, boldspil, brætspil, hinkeruder, hoppe i elastik, osv.
* Regnehistorier, hvor en historie eller en tegning knytter teori sammen med praksis.

**Genkende geometriske former og mønstre**

 Børnene arbejder med geometriske former fx i form af tegninger og forskellige geometriske figurer/mønsterbrikker.

 **Krop, kost og sundhed**

Inden for det naturfaglige indrages der aktiviteter der udvikler børnenes kendskab til deres krop, kost og sundhed.

* Hvordan bliver jeg til?
* Hvordan ser jeg ud udenpå og indeni?
* Hvordan virker min krop?
* Hvordan passer jeg på min krop?

 Dette kan der arbejdes med bl.a. ved at eleverne laver en bog om sig selv.

 **Det praktisk musiske**

Der skabes rammer, hvor børnenes sanser stimuleres, så de får oplevelser, erfaringer og lærer at udtrykke sig på mange forskellige måder. I undervisningens indhold handler det ikke kun om materialer og teknikker. Det er et felt, hvor der ikke eksisterer noget rigtigt og forkert.

**Introduktion**

Et praktisk musisk oplæg indeholder en mangfoldighed af indtryk som fx billeder, lyde, dufte. Jo flere sanser, oplægget taler til, jo flere sanser vil aktiveres, og jo større chance er der for, at børnene bliver berørt, så indholdet når dem og gør indtryk. Et indhold - hvad enten det er faktuelt eller fantasibåret - kan formidles i billeder, musik, vers, bevægelser, og kan man aktivere børnene i en formidlingssituation ved at lade dem tegne, digte, danse, synge og spille med, vil det forstærke oplevelsen.

**Bearbejdning**

I fordybelsesfasen eller ved en bearbejdning af indtryk er det væsentligt, at barnet får lov til at arbejde konkret og eksperimentere med forskellige udtryksformer - og måske selv skabe noget nyt.

Efter en fælles oplevelses eller en spændende fortælling kan det kvalificere oplevelsen at lade børnene tegne eller forme figurer om det, de har hørt eller set. Herved skabes der et rum, hvor de kan bearbejde og fastholde oplevelsen. Bearbejdningen skal give mulighed for, at børnene kan anvende forskellige arbejds- og udtryksformer som fx tegne og male, synge, dramatisere, forme og fortælle. Bearbejdningen kan foregå forskellige steder i rummet. Der kan spilles dukketeater, andre vælger at tegne om oplevelsen.Nogle børn vælger måske at dramatisere oplevelsen, og endelig kan der være relevante bøger som nogle børn kigger/læser i.

**Fremlæggelse**

Efter et afsluttet temaarbejde vil de produkter, som børnene har fremstillet, være en hjælp til at fastholde oplevelser og viden om det, der er arbejdet med. Som sådan bliver den praktisk musiske tilgang ikke bare betydningsfuld som igangsætter, men også i formidling af viden og som hjælp til at fastholde oplevelser og viden.

Der er ingen fag eller aktivitetsområder, der på forhånd er mere praktisk musiske end andre. I alle emner og kroge af undervisningen kan praktiske aktiviteter og musiske tilgange medtænkes. Det er oplagt at inddrage kunsten i den praktisk musiske undervisning både som kilde til viden og som oplevelsesobjekt. Det er jo netop kunstens væsen og ærinde at provokere og tale til sanser og følelser på utraditionelle måder og med skæve vinkler. Nogle gange kan der være tale om et bestemt emne, man vil bearbejde. Andre gange kan en åben og undersøgende tilgang til et kunstværk - billede, skulptur eller et stykke musik, en film - afføde spændende og filosofiske samtaler om væsentlige livstemaer.

**Bevægelse og motorik**

I børnehaveklassen skal børnene opøve mange forskellige bevægelsesmønstre i leg og planlagte aktiviteter, så de udvikler styrke, behændighed, udholdenhed, balance og retningssans. Sideløbende med selve den kropslige udfoldelse skal krops- og sansebevidstheden styrkes. De skal lære at sætte ord på både krop og sanser, så de kan benævne de enkelte kropsdele og udtrykke, hvad de sanser. At kunne koordinere sine sanser, herunder øje-håndkoordination, er væsentligt at kunne mestre i løbet af børnehaveklassen, fordi det giver barnet muligheder for at deltage i mange forskellige slags boldspil og præcisionslege. Der begyndes med kendte og forholdsvis lette bevægelsesaktiviteter og gradvist øges sværhedsgraden og udfordringerne i takt med børnenes udvikling. I lege, danse, spil og aktiviteter indgår aftaler og regler, som børnene skal lære at overholde, samtidig med at de selv bliver inddraget i at opstille og udvikle enkle regler og aftaler for de fælles aktiviteter og lege.

**Grovmotorik**

Undervisningen tager udgangspunkt i børnenes forskellige motoriske og kropslige forudsætninger og lægger op til, at børnene udvikler gode og sunde vaner, der fremmer glæden ved fysisk udfoldelse. Bevægelse hører traditionelt til barndommens lege. Mange danse, sang- og fælleslege har historiske rødder, som kan være med til at bygge bro mellem fortid og nutid. Forskellige rim og remser i forbindelse med bevægelseslege støtter børnene i at lære sproglige udtryk og at videreudvikle deres rytme og motorik, samtidig med at det lærte indlejres og bliver til ”noget man bare kan!”

Den rytmiske og kreative udfoldelse udgør en væsentlig del af undervisningen, hvor børnene får erfaringer med at udtrykke sig til forskellige former for rytmisk musik. At fornemme pulsen og bevæge sig ud fra en fælles grundrytme er en vigtig erfaringsdannelse for børnehaveklassebørn.

Bevægelseslege og aktiviteter omfatter muligheder for, at børnene kan rulle, krybe, kravle, gå, løbe, hoppe, hinke, balancere, springe, klatre, bøje, strække og rotere samt kaste, gribe og sparke med brug af bolde i forskellige størrelser og materialer.

Igennem undervisningen får børnene erfaring med de fysiske udfordringer, der findes på legepladsen og i de nære omgivelser.

 Undervisningen giver mange muligheder for bevægelsesaktiviteter som fx

* fagter og bevægelse til sanglege
* fri dans til musik
* fælleslege inde og ude
* stjerneløb med enkle opgaver, som skal løses ”ude”, hvorefter løsningen afleveres hjemme i klassen
* runder på legepladsen, fx løberunde, gå-baglæns runde, hopperunde osv.
* et klassemiljø med plads til fysisk udfoldelse.

**Finmotorik**

I undervisningen indgår aktiviteter, hvor børnene naturligt får brug for at træne finmotorikken. De får lejlighed til at bruge blyant, farver, pensler, saks, nål og tråd, og de skal bruge forskellige former for redskaber og værktøj, som gør dem i stand til at producere ting og udføre håndværk.

Forskellige sorteringsopgaver med knapper, perler, frø og andet, som skal lægges op i diverse beholdere, styrker finmotorikken, ligesom et forårsprojekt, hvor de skal så, vande og måle plantens vækst, opøver disse egenskaber.

**Sociale færdigheder**

Det er vigtigt, at de voksne er anerkendende og på inkluderende måde kan inddrage børnenes forskellighed som en ressource i klassen, også for at være en god rollemodel for eleverne. Der skal arbejdes med fokus på, at børnene får opbygget en bred forståelse af deres eget ansvar i forhold til at udvikle og vedligeholde gode relationer, og de skal lære, at det har betydning, hvordan de taler til hinanden, at det er legalt at være uenige, men at konflikter kan løses igennem samtale og konkrete aftaler evt. med hjælp fra andre børn og voksne med tilknytning til klassen.

Det sociale arbejde i klassen foregår i mange forskellige sammenhænge, igennem samtaler med det enkelte barn, med grupper af børn og gennem klassens fælles drøftelser og beslutninger. En væsentlig del af dette arbejde er afhængigt af, at børnene lærer at modtage og forstå en kollektiv besked og handle i forhold til den.

Det er vigtigt, at de voksne sikre sig, at børnene forstår det, der bliver sagt. Det er nødvendigt, at alle børnene, både de sprogligt velfungerende og de sprogligt svage, får oversat ”skolesproget” til deres eget hverdagssprog. Det er fx vigtigt, at vendinger som ”Vi skal være gode ved hinanden” bliver uddybet med spørgsmål som: ”Hvad betyder det at være gode ved hinanden?” ”Hvad gør I, når I er gode ved hinanden?”

I denne snak eftersøges børnenes egne overvejelser og svar: ”Det betyder, at vi ikke tager hinandens ting”, ”At vi ikke slår, at vi hjælper hinanden…” Disse refleksioner er et fælles anliggende for hele klassen, da kun de beslutninger, som børnene har andel i, kan forventes at være aktive i deres bevidsthed.

 Børnene skal inddrages i beslutninger om hvilke regler og normer, der skal gælde i klassen. De skal opleve, at de har indflydelse på klassens aftaler. De skal opleve, at de forstår aftalerne, og at de kan påvirke de beslutninger, der bliver truffet.

**Sociale spilleregler**

I arbejdet med børnenes trivsel i klassen er der stor opmærksomhed på børnenes interne relationer. Arbejdet med børnenes ansvarlighed både for sig selv og andre vægtes højt, så drillerier og mobning i klassen minimeres. Der skal opbygges en omgangsform i klassen, hvor børnene lærer at give og modtage både ros og ris på en anerkendende og konstruktiv måde, og hvor de lærer at respektere, at kammeraterne kan have forskellige værdier, normer og grænser.

Når børnene inddrages i konkrete aftaler om, hvilke regler og aftaler klassen skal have med hinanden, kan der opbygges en forståelse hos børnene af, hvilke forventninger der er til dem som børn i netop denne klasse og på skolen, og hvilken betydning ord og formuleringer i klassens konkrete aftaler dækker over. Det kan være spilleregler, der handler om

* hvordan de hjælper hinanden
* hvordan de indgår og overholder legeaftaler både i skole, fritidsordning og fritid
* hvordan de klart kan give udtryk for deres meninger på en anerkendende måde
* hvordan de forholder sig i konfliktsituationer, de ikke selv kan løse
* hvordan de siger fra, når deres grænser overskrides.

Som et led i at vise hensyn og omsorg for hinanden er det vigtigt at lære børnene at aflæse stemninger og kropssprog, som ikke umiddelbart udtrykkes med ord. De skal lære at skelne imellem, hvornår kammeraterne er skuffede, vrede eller kede af det, og de skal lære at agere hensigtsmæssigt i forhold til disse udtryk. ”Har min klassekammerat brug for, at jeg hjælper, siger fra, eller for at jeg trøster og støtter?” På samme måde skal de lære at skelne imellem humor, sjov og drillerier.

**Medbestemmelse og medansvar**

I undervisningen inddrages børnene i aftaler om, hvilke regler og normer der skal gælde i klassen, og hvordan reglerne overholdes. Det betyder, at børnene skal lære, hvad det vil sige at have medbestemmelse. De skal forstå, at de er *med til at bestemme*, at de kan udtrykke deres mening, drøfte den med andre, men at det ikke er sikkert, at de får deres vilje. Igennem konkrete aktiviteter i klassen skal børnene opleve, at de har indflydelse på og kan påvirke klassens aftaler. Et vigtigt led i at lære at håndtere medbestemmelsen er, at børnene bliver opmærksomme på, at det ikke er et nederlag, hvis de ikke får deres mening igennem. De skal lære at ”tåle” uenighed uden at blive kede af det eller sårede.

I løbet af børnehaveklassen skal børnene i stigende omfang inddrages i planlægning af lege og andre aktiviteter, som omfatter flere end dem selv. Det kan være aktiviteter, hvor en gruppe børn er fælles om en leg, et spil eller en opgave - og det kan være aktiviteter som besøg, ekskursioner, lege og undervisningsforløb, hvor hele klassen deltager.

På en stor plade har børnene lavet en model af en by. De har lavet figurer, der forestiller dem selv, og de har lavet et beboelsesområde, hvor figurerne bor i familier. De har lavet forretninger, veje, en park, en havn osv. I hele opbygningsfasen har børnene været inddraget i overvejelser over, hvor de forskellige bydele skal være, hvilke rekreative områder der skal etableres, hvordan familierne bor, og hvordan de bruger de fælles faciliteter i byen. Alle aftaler formuleres som klasseregler, fx aftaler som ”man gerne må låne hinandens ting, bare man først spørger om lov”.

Undervejs i forløbet inddrages børnenes egne konflikter. Når drengene er blevet uvenner over

fodboldspillet i frikvarteret, ”løftes” uenigheden over i byen, og de drøfter hvilke regler eller aftaler, det ville være godt at have i byen, når beboerne bliver uenige. Aftalen skrives ned, og en ny klasseregel er formuleret. I stedet for at konflikterne bliver personlige, kan børnene nu forholde sig til dem og komme med konstruktive løsningsforslag, der ikke beror på skyld og magt.

Medbestemmelse er noget, der skal læres. Alt efter klassens samlede forudsætninger for at påtage sig såvel medbestemmelse som medansvar, må der opstilles en progression, der gør det tydeligt, hvilke faser der skal arbejdes med. Hvor nogle børn først skal til at lære at tage et medansvar for sig selv, vil andre allerede være i stand til at tage et medansvar for dele af undervisningens planlægning. Det er naturligvis vigtigt, at krav og forventninger til de enkelte børn differentieres, så de dels kan gennemskue forventningerne, dels kan tage udgangspunkt i de forudsætninger, de nu engang er i besiddelse af.

**Socialt ansvar**

For at skabe et godt og positivt socialt miljø i klassen skal børnene lære at hjælpe hinanden og at påtage sig opgaver, som ligger ud over deres umiddelbare, personlige interesser. De skal lære, at de er en del af en større helhed, og at klassen har mange behov og interesser, som skal tilgodeses. Derfor skal de opøve en vis robusthed i forhold til at kunne bære, at deres behov for at blive hørt og set ikke altid kan tilfredsstilles her og nu.

Aktiviteterne i børnehaveklassen skal tilrettelægges, så de styrker og videreudvikler børnenes færdigheder i forhold til at være selvhjulpne. De skal lære at give og modtage hjælp både i forhold til konkrete arbejdsopgaver i klassen som fx at rydde op efter leg og arbejde, tørre borde af og feje gulv. Børnene skal lære at udvikle og opretholde et positivt og konstruktivt arbejdsmiljø i klassen, hvor de lærer at skelne mellem forstyrrende støj og forskellige grader af konstruktiv uro, når børnene taler sammen om deres leg og arbejde, og når de igangværende aktiviteter ikke kan og skal være lydløse. Et godt arbejdsmiljø skal også give plads til, at børnene kan fordybe sig i rolige og stilfærdige aktiviteter som at tegne, se i bøger eller at vegetere uden et bestemt formål.

Både børn og voksne i klassen har et fælles ansvar for, at der skabes og vedligeholdes et godt og frugtbart arbejdsmiljø. Det må ikke alene være børnehaveklasselederens opgave at sikre, at aftalerne overholdes. Når børnene selv har haft indflydelse på og været med til at drøfte og formulere de sociale og praktiske spilleregler for klassens liv og trivsel, har de gode forudsætninger for at påtage sig et reelt medansvar for, at reglerne overholdes.

**Samvær og samarbejde**

Igennem undervisningen lægges der vægt på, at børnene efterhånden udvikler en færdighed i at fastholde opmærksomheden på de mål, de har opstillet, og på at fordybe sig i forskellige aktiviteter. Når undervisningen yderligere skal tage udgangspunkt i børnenes interesser og forudsætninger, må den tilrettelægges på en måde, så der er mange forskellige måder at arbejde og udtrykke sig på.

Aktiviteterne skal tilrettelægges, så børnene får lyst til at fungere og lære sammen med andre i større og mindre fællesskaber og får fortrolighed med mange forskellige organisations- og samarbejdsformer for både leg og arbejde. Det kan være former, hvor de vælger at beskæftige sig

* alene, når de fx fordyber sig i kreative eller manuelle processer, i arbejdsbøger, læser bøger eller lytter til bånd
* to og to sammen, når de fx spiller spil, læser sammen, ser billeder, leger, løser opgaver
* i større og mindre grupper, når de leger og arbejder sammen i forskellige fællesskaber
* i klasseundervisning, når børnene har opmærksomheden rettet mod fx oplæsning, fælles introduktion, fremlæggelser, drøftelser, boldspil, opgaver og projekter.

**Et arbejdsforløb**

Aktiviteterne skal tilrettelægges, så børnene lærer at tage initiativer og træffe valg mellem flere muligheder i både frie og voksenstyrede aktiviteter. Et omdrejningspunkt her er, at børnene lærer at indgå aktivt i tilrettelæggelsen af deres egne læreprocesser. I børnehaveklassen kan det lyde som en stor udfordring, men opgaven må naturligvis tilpasses børnenes individuelle behov og forudsætninger.

Børnehaveklasselederen sætter rammen for et forløb og opstiller mål. Herefter tilrettelægges og gennemføres en introduktion, der skal være både inspirerende og fantasibefordrende, så børnene bliver nysgerrige og får lyst til at arbejde med det pågældende forløb. Efter introduktionen udfolder børnene deres tanker og ideer om, hvad de kunne tænke sig at vide noget mere om, eller hvad de kunne tænke sig at lave. Børnehaveklasselederen noterer sig børnenes ideer, hvorefter hun tilrettelægger det konkrete forløb. Det er kendetegnende for arbejdet, at de fleste opgaver og værkstedstilbud er formuleret sådan, at det er børnene selv, der udfylder rammerne. Åbne opgaver giver børnene mulighed for have indflydelse på opgavens arbejdsformer og indhold og for at øve sig i arbejdets forskellige processer:

*- At komme med forslag til undervisningens indhold og arbejdsformer*For at undervisningen kan tage udgangspunkt i børnenes interesser, er det nødvendigt, at børnehaveklasselederen efterspørger disse interesser. Det må dog ikke begrænses til spørgsmål om, hvad børnene gerne vil vide noget om. Der skal gennemføres et introduktionsforløb, der skal vække børnenes forundring, nysgerrighed og inspiration, så de får lyst til at arbejde med netop dette tema. Igennem oplæsning, fortælling, inddragelse af børnenes egne oplevelser, erfaringer og fantasier får børnehaveklasselederen et indtryk af, hvor vægten skal lægges i forløbet for at ramme børnenes interesser. Efter introduktionen kan hun stille spørgsmål til, hvad børnene gerne vil arbejde videre med, og om de har gode ideer til, hvordan de gerne vil arbejde.

*- At foretage valg*Børnene vælger sig ind på den aktivitet, de gerne vil arbejde med. Børnehaveklasselederen stiller uddybende spørgsmål til børnenes overvejelser over, hvad de vil arbejde med, hvordan de vil arbejde, hvor og evt. sammen med hvem. Børnene skal lære at målrette deres valg. De skal lære at give klart udtryk for, hvad de gerne vil lave, hvad enten det er et valg imellem forskellige tilbud, som børnehaveklasselederen har opstillet, eller det er et valg imellem aktiviteter og lege, som børnene selv definerer.

For nogle børn begynder læreprocessen ved, at de skal forholde sig til meget enkle valg som fx at vælge imellem to forskellige muligheder: ”Vil du være med til at lave vejskilte til byen - eller vil du gerne lave huse til byen?” For andre børn kan valget være åbent, så de selv kan formulere, hvad de gerne vil beskæftige sig med. ”Jeg synes, der skal være en skadestue i byen”. ”Jeg vil gerne lave en ambulance, der kommer, når nogen er kørt galt”.

*- At opstille må* *l*Børnene skal lære at opstille mål, og de skal lære at forfølge deres mål. Børnehaveklasselederen skal lægge vægt på, at børnene får mulighed for at drøfte deres overvejelser og refleksioner over, hvad de gerne vil lave, og hvordan de vil nå frem til deres mål.

For nogle børn kan det være mål, der beskriver hvad de gerne vil lave, hvordan de gerne vil arbejde, og hvilke forventninger de har til det færdige produkt: ”Jeg vil gerne lave et skib af træ, der kan sejle rigtigt i vand.” Og det kan være mere diffuse mål som ”Jeg vil gerne lave en bil.” Her er det måske først i den efterfølgende samtale med barnet, at børnehaveklasselederen kan hjælpe med at komme med forslag til, om han vil tegne en bil, lave den i træ eller modellervoks - om han overhovedet har lyst til at lave bilen, eller om det er noget helt andet, som han ikke lige kunne finde ud af at formulere.

*- Fordybelse i arbejdsprocessen*Undervisningen skal tage udgangspunkt i børnenes interesser og inspirere dem til at uddybe disse og til at udvikle nye. Derfor må børnehaveklasselederen være opmærksom på, om der reelt sker en udvikling af eksisterende og nye interesser. Om barnet selv tager nye initiativer, om der foregår en nysgerrig og undersøgende udveksling mellem børnene om muligheder og begrænsninger, når der fx bygges togbaner i klassen, veje og tunneller i sandkassen, eller om arbejdet foregår som en automatisk opgaveløsning uden forundring og overvejelse. I så fald må børnehaveklasselederen stille spørgsmål til arbejdet, som inspirerer eller provokerer til nye overvejelser: ”Gad vide hvad der sker, hvis…..”. ”Prøv at fortælle mig, hvad du tænker om dit arbejde.” På den måde kan hun støtte barnets arbejde ud fra de overvejelser, barnet selv gør sig, i modsætning til hvad hun tror barnet tænker, og hvad hun tror barnet har brug for hjælp til.

*- Fælles afslutning og evaluering*Efterhånden som børnene bliver færdige med deres arbejde, skal det vises frem for klassen. Den konkrete oplevelse bliver drøftet ud fra barnets egne overvejelser om forløbet, og der lægges vægt på, at der bliver sat ord på oplevelser og erfaringer. I fremlæggelsen gør børnene rede for deres arbejdsproces, for de vanskeligheder, de løb ind i, og for hvordan de fik løst eventuelle problemer. De fortæller om, hvad der var sjovt, hvad der var svært, hvad de har lært osv. Arbejdet er først endeligt afsluttet, når barnet har fremlagt resultatet for klassen og fortalt om processen, herunder udfordringer og overvejelser i forbindelse med arbejdet, og når de andre børn har fået mulighed for at stille spørgsmål til såvel produktet som processen.

Undervejs hjælper børnehaveklasselederen med at perspektivere de enkelte produkter og forløb til den overordnede ramme for klassens arbejde.

Der ligger en vigtig læreproces i, at børnene aktivt forholder sig til et eller flere af følgende spørgsmål:

* Nåede jeg mit mål?
* Hvad var sjovt?
* Hvad gik galt?
* Kunne jeg have løst mine problemer på en anden måde?
* Er der noget, jeg skal huske til en anden gang?

I den form får evalueringen betydning for barnets egen læreproces, som inspiration for de andre børn i klassen og som en kilde til information for børnehaveklasselederen om barnets tanker, viden og færdigheder. Den information kan hun bruge, når hun skal vejlede barnet i efterfølgende valg eller i forbindelse med faglige og sociale spørgsmål.

Når det er vigtigt, at børnene bliver stillet over for spørgsmål som ”Nåede du dit mål? Hvad gik godt, og hvad gik ikke så godt? Hvorfor gik det sådan?”, skal det ses i forhold til, at hensigten med evalueringen er, at børnene skal lære af deres egne erfaringer. Har de oplevet, at noget er svært, er det vigtigt, at de lærer at identificere mulige årsager til, at det er svært. På den måde får de mulighed for at øve sig i at sætte ord på deres vanskeligheder og dermed indgå i dialog om, hvad de eventuelt skal øve sig i eller lære for at løse det pågældende problem. Efter fremlæggelsen foretager barnet et nyt valg og går i gang med nye udfordringer.

Hele forløbet afsluttes endeligt med en fælles evaluering, hvor der samles op på, hvad børnene har lært, er blevet klogere på samt gode og mindre gode erfaringer fra forløbet.

Det er vigtigt, at børnehaveklasselederen tager stilling til, hvilken evalueringsform der er bedst egnet til de forskellige forløb. Fremlæggelserne mister deres værdi og interesse, hvis alle børnene har arbejdet med det samme, anvendt samme arbejdsformer og fremstillet ens produkter. Her må det overvejes, om evalueringen sker løbende i forbindelse med de samtaler undervejs i arbejdsforløbet, hvor børnehaveklasselederen taler med en gruppe eller med det enkelte barn om arbejdet og samarbejdet. Også her har evalueringen det sigte, at børnene skal lære at drage læring/viden ud af forløbet.

Evaluering kan også ske, når børnene skriver dagbog, hvor de igennem tegning og tekst fortæller om deres arbejde, eller når klassen arbejder med portfolios, hvor børnene samler deres vigtigste produktioner og får mulighed for at drøfte og begrunde deres portfolio med børnehaveklasselederen og deres forældre.

**GENERELLE PÆDAGOGISKE EMNER**

**Det 5-6 årige barn**

Det 5-6 årige barn står midt i en udviklingsproces, hvori det på en gang skal fastholde den viden og de færdigheder, det har tilegnet sig i den tidlige barndom, og stræbe efter at mestre udfordringerne i den verden, som skolen åbner dørene til. Ved skolestarten har det betydning, at der skabes sammenhæng i samspillet mellem det, barnet allerede kan og ved, og forventningerne til den fortsatte udvikling i skolen. Det er også vigtigt, at der skabes samspil mellem de menneskelige relationer, barnet har i skolen, i familien og de øvrige sociale netværk

Det 5-6 årige barn bærer typisk præg af

* at have behov for udfordringer og udviklingsmuligheder
* at være naturligt nysgerrig og dermed udviklings- og forandringsparat
* at kunne begå sig i mange sammenhænge mht. samvær, udtryksformer og væremåde.

Udviklingsmæssigt er der opstået en ny balance mellem på den ene side barnets nysgerrighed og trang til at udforske og på den anden side trygheden ved det velkendte. Når barnet har nået denne alder, har det derfor mod på at give sig i kast med nye udfordringer.

Barnet befinder sig i disse år i en afgørende periode med hensyn til hjernens udvikling. Hjernekapaciteten, der siden fødslen er vokset eksplosivt, opnår i denne udviklingsperiode sit højdepunkt. Hverken før eller siden i den livslange udvikling er der en tilsvarende parathed til udvikling, forandring og specialisering, og barnets forudsætninger for at være fagligt og socialt kompetent gennemgår på dette alderstrin en rivende udvikling.

Den erkendelsesmæssige udvikling spiller en stor rolle for udviklingen af barnets sociale færdigheder. I 5-6 års alderen gennemgår barnets evne til at reflektere en kvalitativ forandring. Barnet evner på dette tidspunkt i stigende grad at frigøre sig fra det konkrete og bliver hermed i stand til at reflektere over sin egen og andres rolle i tidligere hændelser.

Det bevirker, at barnet kan gøre sig forestillinger om, hvad der kunne være sket, hvis nogen havde handlet anderledes - ”Hvad nu hvis ….?” – og barnet bliver hermed i stand til at være stadig mere bevidst om sine handlinger og deres konsekvenser.

Barnets bevidsthed om egen identitet bliver således udgangspunkt for dets personligheds- og følelsesmæssige udvikling. Dets selvopfattelse udvikles og stabiliseres i skolens nye fællesskab. Ved at spejle sig i andre opnår barnet på den ene side indsigt i, at andre er anderledes, end det selv er, på den anden side oplever det sig selv set med andres øjne. Denne indsigt er med til at danne og udvikle barnets forståelse for omgivelserne, for sig selv og for egne handlinger i det sociale fællesskab.

Den udviklingsmæssige status i 5-6 års alderen kan således beskrives som et komplekst samspil mellem hjerneprocesser, personlighedsmæssige forhold, kognitive, sociale og emotionelle funktioner. Dette samspil er i sig selv en væsentlig faktor i udviklingen, som næres i samspillet mellem barnet og dets omgivelser. Det indebærer, at de daglige samværsformer har betydning for, at barnet lærer og udvikler sig. Det indebærer også, at samværet med andre, kan medvirke til at kompensere for en mangelfuld udvikling hos det enkelte barn.

**Overgange**

Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng i overgangen fra hjem og dagtilbud til skolen og i overgangen fra børnehaveklasse til 1. klasse og til SFO/fritidsordninger.

Et konkret udgangspunkt for institutionernes samarbejde i og omkring skolestarten kan være, at personalet i de involverede institutioner drøfter grundlaget for arbejdet i skole og dagtilbud, som det kommer til udtryk i hhv. lov om social service § 8, der vedrører formål og mål for arbejdet i børnehave og fritidshjem, og folkeskolelovens formålsparagraf, der er grundlaget for arbejdet i skole og SFO.

Begge lovsæt beskriver en række værdier, som er umiddelbart sammenlignelige. Det giver mulighed for at skabe sammenhæng i tilbuddene, og på den baggrund er det vigtigt at få drøftet, hvordan børnehaven på sin side kan forberede børnene til mødet med skolen samtidig med, at det er lige så vigtigt at have opmærksomhed på, hvordan børnehaveklassen kan arbejde videre med det, børnene har lært i børnehaven. Derfor vil det være en god støtte i samarbejdet, hvis parterne drøfter de formelle rammer og sammen udvikler mål og handlingsplaner på tværs af institutionerne.

**Samarbejde om overgange**

Det vil have betydning, at lærere, pædagoger og børnehaveklasseledere organiserer samarbejdet, så faggrupperne hver især, i fællesskab og sammen med forældrene agerer målrettet i forhold til barnets overgange fra børnehave til børnehaveklasse, fritidsordning og de efterfølgende klassetrin. I forbindelse med barnets overgang fra den ene institution til den næste skal der tages konkret stilling til spørgsmål som:

* Hvad skal børnehavens pædagoger gøre?
* Hvad skal børnehaveklasselederen gøre?
* Hvad skal forældrene gøre?
* Hvad skal fritidsordningens pædagoger gøre?
* Hvad skal lærerne gøre?

Formålet med samarbejdet er, at de voksne som støttepersoner med hver deres udgangspunkt kan hjælpe barnet med at skabe forbindelse mellem de forventninger, der er til dem som hhv. barn i en familie, som børnehavebarn og som skoleelev.

Læring er i et vist omfang forbundet med den konkrete sammenhæng, den udvikles i. Det betyder, at det, børnene har lært i børnehaven, er bundet til bestemte situationer og det praksisfællesskab, der er i børnehaven. Barnet vil derfor skulle støttes i at bringe sin læring fra børnehaven med ind i børnehaveklassen. Det er vigtigt, at overgangen tilrettelægges, så barnet oplever, at de erfaringer, oplevelser, lege, viden og færdigheder, det har med sig fra børnehaven og familien, bliver anerkendt som værende vigtige og betydningsfulde i skolen.

De krav og forventninger, som skolen møder barnet med, kan være meget forskellige. Bliver barnet fortrinsvis målt på sine evner til at tilpasse sig skolemiljøet frem for at blive anerkendt for det, det allerede kan og ved, kan barnet føle sig underkendt og miste troen på, at det kan leve op til skolens krav og forventninger. Hvorvidt barnet får mulighed for at opleve sig selv som en kompetent elev i skolen, beror i høj grad på, om det får mulighed for at opfatte sig selv som lærende individ, og om det tør tro på sine egne evner med tillid til, at det kan klare sig i skolemiljøet.

**Samarbejde på ledelsesniveau**

I mange kommuner er der skabt et fælles grundlag for arbejdet med børn i dagtilbud og skole. Flere steder er der udviklet et samarbejde imellem ledere fra en skole med tilhørende SFO og de institutioner, der ligger i skoledistriktet. Her drøftes og planlægges arbejdet med at skabe sammenhæng i det pædagogiske arbejde på tværs af dagtilbud og skole/fritidsordning. Det kan fx være i forhold til

* forældremøder om skolestart - indhold og deltagere fra børnehave/fritidsordning/skole
* forældresamtaler i børnehaven i forbindelse med skolestart
* videregivelse af oplysninger om barnet fra børnehave til SFO/skole - fx via samtaleskemaer
* fælles mødevirksomhed for pædagogiske medarbejdere i børnehave/skole/fritidsordning
* gensidige besøg i hinandens institutioner
* udveksling og drøftelse af års- og udviklingsplaner.

**Samarbejde på medarbejderniveau**

Samarbejde mellem pædagoger på tværs af dagtilbud, skole og fritidsordning handler både om et gensidigt kendskab til personer og pædagogik og om indsigt i de børn og det liv, der udfolder sig i de respektive institutioner. Personalet i institutionerne bør udveksle pædagogiske planer og dele deres iagttagelser af, hvordan børnene indgår i samvær med andre, herunder deres deltagelse i og bidrag til fællesskabet. På samme måde drøftes, hvordan frie og bundne aktiviteter organiseres i leg og undervisning.

Når egen pædagogik og praksis skal udvikles og give mening, fordrer det også udvikling af forbindelsen til ”næste led ” og ”afgivende led”. Samarbejdet kan fx foregå ved

* fælles møder et par gange årligt med pædagogiske temaer
* besøgsordninger, hvor børnehaveklasselederen og SFO-pædagogen deltager i børnehavens aktiviteter i forårsperioden
* at en pædagog fra børnehaven deltager i fritidsordningens aktiviteter lige efter, at børnene er begyndt i fritidsordning og børnehaveklasse
* at en pædagog fra børnehaven er med i børnehaveklassen i løbet af efterårsperioden
* at medarbejdere fra børnehaver, børnehaveklasse og fritidsordning udveksler iagttagelser og viden om de enkelte børn
* opbygning af traditioner for fælles samvær med børnene.

Det er væsentligt, at medarbejderne får afklaret, hvilken viden og information om børnene der er er nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde i de respektive institutioner.

Det skal ligeledes afklares, hvordan - herunder i hvilket omfang og i hvilken form - formidlingen af disse oplysninger skal finde sted institutionerne imellem. I den forbindelse skal det tages med i overvejelserne, at der efter forvaltningsloven gælder særlige regler for udveksling af oplysninger mellem skole og dagtilbud (børnehaver og fritidshjem). I disse tilfælde skal forældrene give deres samtykke til, at oplysninger om deres barn gives videre. Det kan derfor anbefales, at der indhentes samtykkeerklæringer fra forældrene, når børnene skal starte i skolen, således at børnehaven og skolen får det bedst mulige grundlag for at samarbejde om overgangen.

**Samarbejde på børneniveau**

I hjem og dagtilbud tales der meget om skolen og de nye krav, barnet skal leve op til, når det begynder i skolen. For at støtte barnet i overgangen fra en institution til en anden, kan personalet i dagtilbud, fritidsordning, børnehaveklasse og 1. klasse etablere fælles aktiviteter i løbet af foråret og fortsætte samarbejdet i løbet af efteråret. Aktiviteterne kan fx være, at børnene

* lærer de samme lege og leger dem på en fælles legedag
* sammen hører eventyr og laver billeder og laver en fælles udstilling
* samles og synger sammen
* kommer på besøg i skole og fritidsordning
* samler tegninger, produkter, tekster m.m., der har særlig værdi, og bringer dem med over i skolen og fritidsordningen.

Ved sådanne aktiviteter kan børnene blive bekendt med de nye omgivelser og de nye voksne og samtidig bevare relationerne til den institution og de voksne, de netop har forladt.

Det er væsentligt, at de forskellige personalegrupper får afklaret, hvilke opgaver, funktioner og roller, de hver især skal have i samarbejdet, så de kan få glæde og udbytte af hinandens kompetencer. Alle fagligheder må i spil, fordi børnehaveklasseåret bygger bro til skolens undervisning på de efterfølgende klassetrin.

Samarbejdet bidrager til at se barnet i en større sammenhæng, både når det drejer sig barnets første år i skole og fritidsordning, og når det drejer sig om barnets hele dag med undervisning og fritid. Medarbejderne har et fælles ansvar for børnenes udvikling, læring og trivsel, ikke mindst når det drejer sig om at udvikle sammenhæng og progression i det pædagogiske arbejde i børnehaveklassen, fritidsordning og 1. klasse. Dette betyder ikke, at aktiviteterne skal være ens - tværtimod handler det om ”at bygge oven på”.

**Skole-hjem samarbejde**

I børnehaveklassen lægges grunden til et godt skole-hjem samarbejde. Et ligeværdigt og konstruktivt samarbejde har som en vigtig forudsætning, at forældrene får indsigt i og forståelse for skolens arbejde, og at skolen er lydhør over for forældrenes oplevelse af barnets behov. Gennem samarbejdet om skolens indhold og arbejdsformer kan forældrene få et konkret, realistisk og positivt billede af, hvad det vil sige at være elev og at gå i skole.

Forældrene skal have indblik i

* hvordan deres eget barn lærer
* hvordan de bedst kan støtte deres barn i at lære
* hvilke forventninger forældrene kan have til skolen
* hvad skolen forventer af forældrene i samarbejdet
* hvordan børnehaveklasselederen arbejder sammen med børnene
* hvorfor undervisningen organiseres i forskellige arbejds- og samarbejdsformer.

**Forældremøder**

På klasseniveau - dvs. ved forældremøderne - mødes forældre og børnehaveklasseleder om konkrete opgaver i klassen. Her etableres det tidlige samarbejde om at støtte børnenes udvikling og læring i klassens fællesskab og samarbejdet forældrene imellem.

Forældremøderne skal gerne tilrettelægges med et indhold, der er så vedkommende, at forældrene på trods af en travl hverdag føler, at de *må* komme. På mødet kan forældrene få indblik i, hvad der fagligt og socialt sker i klassen, og skolen kan få kendskab til forældrenes holdninger i forbindelse med børns udvikling og opdragelse. Børnehaveklasselederen kan gøre rede for, hvilke værdier der lægges vægt på, og hun kan formidle viden og erfaringer med hensyn til undervisning og opdragelse. Endvidere kan hun forklare, hvilken betydning der ligger bag folkeskolelovens formålsbestemmelse, og hvordan mål og indholdsbeskrivelse har betydning for undervisningen i børnehaveklassen. Forældrene skal også orienteres om, hvordan der på skolen arbejdes med elevernes alsidige personlige udvikling.

Børnehaveklasselederen har stor viden om børnenes generelle udvikling og om undervisning og læring. Forældrene har på deres side et indgående kendskab til deres eget barns reaktionsmønstre og behov. Når disse kræfter forenes i en ligeværdig dialog, er der de bedste muligheder for, at samarbejdet udvikler sig i gensidig respekt til gavn for det enkelte barn og for børnegruppen.

**Klasseforældreråd**

På det første møde kan forældrene vælge et klasseforældreråd, som på forskellig måde støtter samarbejdet mellem skolen og hjemmene. Det kan være en stor gevinst for dette samarbejde, at klasseforældrerådet fx er med til at

* planlægge, gennemføre og efterbehandle sociale arrangementer
* modtage nye forældre
* være kontaktled til skolebestyrelsen
* løse opgaver i forbindelse med møder og arrangementer i klassen
* tage referat af forældremøderne til støtte for den fælles hukommelse
* hjælpe med det praktiske ved møderne, herunder skrive indbydelser, være ordfører, lave kaffe/te, dække bord o.a.

Det er en god inspiration for børnehaveklasselederen, når klasseforældrerådet er med til at planlægge, gennemføre og efterbehandle forældremøder og tema- og debataftener, bl.a. når dagsordenen til et forældremøde skal udformes. Det er i den forbindelse vigtigt, at klasseforældrerådet holder sig orienteret om, hvad der rører sig i forældregruppen, og hvilke emner forældrene gerne vil debattere.

**Løbende information til forældrene**

De fleste forældre ønsker at blive løbende informeret om det, der sker i skolen. Ugebreve, månedsbreve o.a. er ofte en stor del af samarbejdet mellem skole og hjem. Uformelle kontakter via telefon, e-mail og korte samtaler, når barnet følges i skole, er også en del af samarbejdet. I mange børnehaveklasser indledes dagen med, at børnene går i gang med rolige aktiviteter, som de selv organiserer. Det giver en god start for børnene, og det giver mulighed for at imødekomme forældrenes behov for at veksle ord med børnehaveklassens voksne, inden undervisningen begynder.

Det bliver i stigende grad almindeligt, at den enkelte klasse etablerer en hjemmeside, fx med aktuelle meddelelser, digitale billeder fra børnenes hverdag, børnetegninger og klassens dagbog. Hjemmesiden kan indeholde generelle informationer fra skolen og særlige informationer fra børnehaveklasselederen og klasseforældrerådet. Hjemmesiden kan desuden kombineres med klassens egen internetkonference. Her kan forældre og børn stille spørgsmål og få svar, efterlyse bortkomne effekter, aftale pasning, lave legeaftaler eller invitere kammeraterne til fødselsdag. Mulighederne er mangfoldige, og en sådan hjemmeside viser sig at være en god støtte til et åbent skole-hjem samarbejde.

**Skole-hjem samarbejde om det enkelte barn**

Der afholdes regelmæssigt samtaler om det enkelte barns udvikling. Børnehaveklasselederen tager som regel initiativet, men også forældrene kan anmode om en samtale, hvis de vurderer, at de har behov for det. Den typiske forældresamtale angår barnets skolesituation, herunder udbyttet af undervisningen. Skolebestyrelsen på den enkelte skole fastlægger principperne for samarbejdet mellem skolen og hjemmene.

Det er en god ide, at både børnehaveklasselederen og forældrene har mulighed for at forberede sig forud for en samtale, fx ved at forældrene i god tid i forvejen får udleveret en plan for samtalen. Inden mødet kan de formulere en række punkter, de selv ønsker at få drøftet. Når børnehaveklasselederen forbereder skole-hjem samtalen kan følgende spørgsmål overvejes:

* Hvad er vigtigst at drøfte under skole-hjem samtalen?
* Hvordan kan børnehaveklasselederen skabe forståelse for egne synspunkter?
* Hvilke handleplaner vil skolen anbefale? - Hvad vil forældrene foretrække? - og hvad med barnet selv?
* Hvordan forholder børnehaveklasselederen sig, hvis der er forskel på skolens og forældrenes syn på barnet og på de fremlagte handleplaner?

Skole-hjem samtalen skal både føre frem til en fælles forståelse af barnets skolegang og til en afklaring af, hvordan skole og hjem bedst kan støtte barnets fortsatte udvikling og læring.

På nogle skoler er der tradition for, at eleverne deltager i skole-hjem samtaler. Ikke mindst i børnehaveklassen kræver det en særlig forberedelse af samtalerne. Børnene skal opleve samtalen som god, og det betyder, at de voksne må være opmærksomme på at inddrage barnet i samtalen.

Hvis klassen arbejder med portfolio, og det enkelte barn på den måde løbende samler særligt udvalgte produkter, kan portfolioen danne et naturligt udgangspunkt for en samtale med barnet. Eleven kan selv præsentere sit portfoliomateriale, som dermed bliver det et naturligt udgangspunkt for skole-hjem samtalen.

**Samarbejde med tosprogede børns forældre**

Hvis der er tosprogede børn i klassen, skal samarbejdet med disse børns forældre have en særlig opmærksomhed. I børnehaveklassen vil det være naturligt, at samarbejdet etableres i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole. Pædagoger, børnehaveklasseleder og forældre drøfter væsentlige spørgsmål i forhold til overgangen fra børnehave til skole. Der er som regel tale om flere temaer, som skal drøftes og afklares, fx sprogstimulering, skolens rammer, specielle hensyn i forhold til undervisningens form og indhold, skolens forventninger til forældrene og barnet samt forældrenes forventninger til skolen.

I denne indledende samtale deltager barnets forældre og børnehaveklasselederen og meget gerne også den person, der har varetaget sprogundervisningen i børnehaven. Mødet kan betragtes som et nødvendigt grundlag for et positivt forældresamarbejde, hvor forældrenes viden om deres barns samlede ressourcer bliver et omdrejningspunkt for samtalen. I løbet af denne samtale kan børnehaveklasselederen orientere forældrene om børnehaveklassens rammer, mål og indhold. Det bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt at have en tolk med til mødet.

**Den pædagogiske opgave**

I de bestemmelser, der gælder for børnehaven, børnehaveklassen og undervisningen i de første skoleår, er legen nævnt som et centralt omdrejningspunkt for aktiviteterne. Af lov om social service fremgår det, at børn i dagtilbud skal ”lege og lære”. Af folkeskoleloven fremgår det, at undervisningen i børnehaveklassen skal gives i form af ”leg og andre udviklende aktiviteter”. I ”Fælles Mål” for begynderunderundervisningen i dansk og matematik inddrages leg som en arbejdsform, hvorigennem børnene skal tilegne sig målrettede ”skolefaglige” færdigheder. Det er med andre ord en fælles pædagogisk opgave for både dagtilbud og skole at tilrettelægge dele af børnenes leg med henblik på, at børnene lærer sig noget bestemt, når de leger.

**Leg**

Fortolkningen af *leg* spænder lige fra, at leg er en aktivitet, som udelukkende defineres og udvikles af børnene selv - voksne har i denne sammenhæng ikke nogen legitim adgang til børnenes leg - over en forståelse, der anerkender, at leg kan udvikles i et samarbejde mellem børn og voksne, til at forstå leg som en aktivitet, hvor legen på alle måder kan være styret af en voksen, og hvor den voksne sidder inde med de rigtige svar på alle spørgsmål.

I forhold til samarbejdet mellem børnehave, fritidsordning, børnehaveklasse og de efterfølgende klassetrin, er det hensigtsmæssigt at opbygge en fælles, differentieret forståelse af leg, der både omfatter legens organisering og dens læringspotentialer.

For børnene i og omkring skolestarten har legen mange udtryk, der på forskellig måde kan inddrages i det pædagogiske arbejde:

*Børnedefineret leg*
En aktivitet, hvor børnene selv forhandler og udvikler legen. Her foregår legen på børnenes egne betingelser. Den børnedefinerede leg vil for de 5-6årige ofte være en rolleleg, hvorigennem børnene afprøver forskellige roller og temaer.

*Voksendefineret leg*
Kompetente voksne definerer både ramme og tema for legen og indgår med støttende initiativer i forløbet. Legen bliver en aktivitet, hvor børnene udfylder den ramme, den voksne har defineret, og den voksne kan støtte legens udvikling igennem bevidste, pædagogiske handlinger.

*Undervisningsleg*
I denne form leger børnene fx ”Skibet er ladet med….” for at øve sig i alfabetets bogstaver og lyde. De leger ”regnehistorier” for at øve sig talrækken og simple regneopstillinger, og de spiller spil for at øve sig i forskellige beregningsstrategier.

**Legens læringspotentialer**

Igennem oplevelser med leg får børnene mulighed for at afprøve en række vigtige, følelsesmæssige livstemaer, der har betydning for deres sociale udvikling:

* Børnene får mulighed for at afprøve forskellige handlinger og følelser, og de øver sig i at indgå i gensidige forpligtelser.
* Børnene tilegner sig en øget forståelse af forskellige sammenhænge, fx at kammeraterne repræsenterer forskellige holdninger og meninger, og at der er noget, der kan lade sig gøre og noget, der ikke kan lade sig gøre - noget, man kan opnå, og noget, der er uopnåeligt.
* Legen er en slags øvelse til at erkende verden og et rum, hvor børnene kan øve sig i spilleregler, som er nødvendige for at kunne udfolde sig og indordne sig socialt sammen med andre mennesker.

Igennem forskellige former for leg tilegner børnene sig erfaringer og færdigheder, som har betydning for deres forståelse af den verden de lever i:

* De lærer forskellige kommunikationsformer, som er væsentlige forudsætninger for at kunne deltage i leg.
* De lærer at forhandle med det formål at strukturere og skabe orden, men også for at få lov til at bestemme: ”Hvem er med, og hvilken rolle spiller de, der er med?” Legen bliver et spil, hvor man øver sig i ”at være med” - og at udvikle regler for ”at være med”. Men det handler også om at få erfaringer med ”at være med” eller ”at være udenfor”.
* De øver sig i at finde de legemuligheder, som kan bruges i de eksisterende omgivelser og udvikle dem i forhold til den leg, der leges. Det sker fx, når den samme kasse er en hemmelig hule, et hundehus, det hus, de bor i, eller den lastbil, de kører i.
* De forsøger at forbinde deres personlige viden og erfaringer med det, der sker i børnehaveklassen.

Leg kan her betragtes som en aktiv fortælling, hvor børnene selv definerer indholdet og påvirker forløbet igennem aktiviteter, som giver en mangfoldighed af fortolkninger og åbner en verden af muligheder. De forskellige legeforståelser handler alle om, at børnene får gennemarbejdet og afprøvet de kulturelle og sociale samspil, som de forstår mere eller mindre af, men som de kommer til forstå bedre ved at lege sig igennem dem.

Uanset om legen tilrettelægges som en børnedefineret leg, en voksendefineret leg eller en undervisningsleg, har det stor betydning, hvilke rammer pædagoger, børnehaveklasseledere, forældre og lærere giver legen, og hvilken betydning de tillægger legen som en tilgang til børnenes udvikling og læring.

**Undervisning**

I børnehaveklassen må undervisningsformerne på én og samme tid leve op til legens lystbetonede udgangspunkt og de rammer, der er udstukket for børnehaveklassens aktiviteter. Når leg knyttes sammen med undervisning, må det være i nogle undervisningsmønstre, der i højere grad end andre lægger op til legende undervisningsformer.

I mange børnehaver arbejdes der med rammesatte lege, hvor pædagogen definerer legens tema/indhold og organisering. Inden for denne tydelige ramme har børnene mulighed for at definere og påvirke forløbets form og indhold. Det sker fx i forløb, hvor den udstukne ramme er, at der skal laves en forårsfest for børn og forældre. Den skal organiseres som et marked med mange forskellige tilbud og aktiviteter. Her kan børnene være med til at udfylde rammen ved at komme med forslag til, hvordan markedet skal opbygges, hvordan det skal se ud, hvilke boder der skal være, hvad der skal være i de enkelte boder osv. I princippet ligner denne aktivitet til forveksling den undervisning, hvor det er børnehaveklasselederen, der sætter rammen. Det kunne for så vidt være den samme ramme med de samme udfordringer, som børnene har erfaret i børnehaven.

Perspektiveres det samme tema til undervisningen i de første skoleår, kan børnene overføre deres viden og erfaringer fra både børnehaven og børnehaveklassen til undervisningen i 1. og 2. klasse. De har fået indsigt i - og færdigheder med - denne arbejdsform, som de nu kan drage nytte af. Der er skabt en forbindelse mellem arbejdet i de forskellige institutioner. Progressionen i disse forløb giver børnene mulighed for at udvikle færdigheder i at indgå i planlægning af egne og fælles aktiviteter. De får mulighed for at tilegne sig en række færdigheder, som kan overføres fra børnehaven til børnehaveklassen og videre til undervisningen på de efterfølgende klassetrin.

Skal undervisning ligesom som leg, bygge på legens lyst- og frivillighedsprincipper, må den organiseres, så det er muligt for børnene at have indflydelse på undervisningens form og indhold. De skal også kunne se en mening med arbejdet og kunne vælge ud fra personlige interesser. For at det kan lade sig gøre, må forløbet opdeles og systematiseres, så det inddrager børnene i undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering.

**Læring**

Sammenholdes leg og undervisning, som det er beskrevet her, er der stort sammenfald i den måde, aktiviteterne organiseres på. Det kan være svært at se forskel på den rammesatte leg, hvor børnene fx leger cirkus, og undervisningen i de yngste klasser, hvor der arbejdes med temaet cirkus. Den rammesatte leg i børnehaven ligner i sin form den legende undervisning i skolen. Begge aktivitetsformers forudsætninger er netop *rammen,* hvor pædagoger og børnehaveklasseledere har en legitim adgang til at inspirere og støtte børnenes gøremål og sikre, at læreprocessen er i bevægelse.

Forskellen vil primært findes i den målsætning, der ligger bag arbejdet. Hvor pædagogerne i børnehaven overvejende opstiller personlige og sociale mål for børnene, vil der i skolens undervisning yderligere være mål, der er rettet mod det skolefaglige indhold. I begge tilfælde er det de voksne, der sætter rammen, og det er børnene der udfylder den. De voksnes vigtigste opgave i forhold til børnenes aktiviteter er at være den støttestruktur, der sikrer, at læring kan finde sted inden for aktivitetens ramme, så målene nås.

**Leg i et undervisnings- og læringsperspektiv**

Legen er en aktivitet, der giver børnene mulighed for læring, ligesom undervisning er en aktivitet, der giver mulighed for læring. I denne fortolkning er det vanskeligt at tale om leg, som noget der primært finder sted i børnehaven eller i fritiden. Samtidig kan det være svært at tale om undervisning som en aktivitet, der primært er forbundet med skolen. Når der er særlig opmærksomhed på legens læringspotentiale, er det nødvendigt, at de voksne påtager sig et ansvar for, at legen ikke ”kører fast” i bestemte skemaer, der ikke bringer nye overvejelser og nye refleksioner i spil. Det er også afgørende, at børnehaveklasselederen er opmærksom på at inspirere legen på en anerkendende måde og med en indføling, så hun ikke overtager eller ødelægger legen.

I både leg og undervisning lægges der vægt på, at de professionelle voksne forholder sig aktivt til, hvad børn leger, og hvad de lærer, når de leger. I forhold til et læringsbegreb, der lægger vægt på, at alle mennesker har behov for at blive udfordret med situationer, de ikke umiddelbart magter her og nu, repræsenterer både leg og undervisning organisationsformer, hvor de voksne rammesætter aktiviteten, men giver plads til, at børnene inddrages i arbejdet med at definere rammens handling og forløb. De er med til at udvikle ideer til forløbets tematiske indhold, aktiviteter, handling og arbejdsformer. Igennem konkrete eksperimenter og refleksioner får børnene ny indsigt og nye erkendelser i forhold til legens tema, men det er et professionelt ansvar at sikre refleksionen undervejs og at provokere og inspirere processer, som bringer legen og refleksionen videre.

I eksemplet med forårsfesten har aktiviteterne et formål i sig selv. Der skal laves en forårsfest. Igennem arbejdet skal børnene

* tilegne sig erfaringer med en bestemt arbejdsform
* udvikle ideer om forårsfestens muligheder
* vælge og påtage sig opgaver, som har fælles interesse
* opbygge ansvarlighed i forhold til deres valg og udførelsen af opgaverne
* lære at give og modtage hjælp
* lære at kommunikere om opgaven.

Alle disse færdigheder læres ikke på én gang, men der sker en gradvis udvikling, efterhånden som børnene får mulighed for at øve sig. Derfor er det hensigtsmæssigt, at de samme arbejdsformer øves både i børnehaven, i fritidsordning, i børnehaveklassen og i undervisningen på de efterfølgende klassetrin. På den måde udvikler børnene en række færdigheder, som har betydning for dem her og nu i forhold til det aktuelle arbejde, men også i det lange perspektiv, når de i skolen bliver præsenteret for projektarbejdet. Den måde, aktiviteterne planlægges på, kan således være med til at skabe forbindelse imellem børnehavens og skolens aktiviteter.

**Planlægning af undervisning**

Det kan ikke forudsættes, at børnene er bekendt med skolens forskellige organisations- og arbejdsformer, når de begynder i børnehaveklassen. Det er noget, de skal lære. De skal fx lære at håndtere skolens forskellige undervisnings- og legetilbud. Børnehaveklasselederen må gøre sig klart, hvilke forudsætninger det enkelte barn har for at indgå i skolens forskellige måder at arbejde og samarbejde på. Hvilke forudsætninger har barnet fx for at modtage en kollektiv besked og handle derefter? Det kan meget vel være, at det først skal lære at fokusere sin opmærksomhed, at det skal erfare, at den kollektive besked er vedkommende. Det kan også være, at børnehaveklasselederen skal være opmærksom på at differentiere sit budskab, så alle børn kan forstå, hvad der bliver sagt. Det er altså ikke nok at forvente, at børnene hører efter, når der bliver talt til dem i klassen. Det er nok så vigtigt at finde ud af, hvad der kræves for, at de bliver i stand til at høre efter og forstå, når der bliver talt til dem.

**At lære nye arbejdsformer**

Aktiviteterne skal tilrettelægges, så børnene igennem konkrete erfaringer lærer, hvilke forventninger der er til dem. Det kan være hensigtsmæssigt at sætte fokus på, hvordan børnene lærer at vælge sig ind på et bestemt værksted. Er der specielle regler, der gør sig gældende? Er der forventninger til arbejdets gennemførelse og til oprydning i værkstedet, som børnene skal kende? På samme måde er det en selvstændig proces at lære børnene at opstille mål og at deltage aktivt i udvikling af nye ideer til et undervisningsforløb. Det tager tid at lære, og derfor er det en god idé at lade dette arbejde være et mål i sig selv.

Arbejdet indledes med en snak om, hvad børnene kunne tænke sig at gøre, hvis alt var muligt. De snakker, fantaserer og griner, og der går et stykke tid, inden de hver især har valgt. Herefter skal de tegne en tegning og evt. skrive om det med deres egen skrift. Tegningerne hænges op, og en efter en fortæller de om deres mål. ”Jeg vil gerne blive god til at skyde mål i fodbold”, ”Jeg vil gerne lære at læse”, ”Jeg vil gerne prøve, hvordan det er at sidde på en sky” osv.

Klassen taler om, at de her har opstillet et mål. Det er ikke sikkert, at målet er opnåeligt, men overdrivelse fremmer forståelsen. Børnene er i denne omgang fri for at blive taget til indtægt for, om de nu har indfriet deres mål. Det er ikke det, der er fokus på nu. Det drejer sig udelukkende om, at børnene får en forståelse af, hvad det vil sige at opstille mål.

**Åbne og lukkede opgaver**

Der skal arbejdes ud fra en grundlæggende respekt for, at børn forstår og opfatter på mange forskellige måder, og at deres viden bl.a. er knyttet til deres personlige erfaringer, forestillinger, oplevelser, følelser og erindringer. Derfor skal aktiviteterne organiseres, så de rummer mange forskellige udfordringer. Opgaver kan tilrettelægges, så de åbner og udfordrer børnenes fantasi og giver mulighed for, at de kan arbejde med forskelligt indhold og forskellige arbejdsformer. Hensigten er, at alle børnene på trods af faglige og færdighedsmæssige forskelle med succes skal kunne fordybe sig i de samme opgaver. Opgaverne må dog ikke blive så åbne, at det bliver umuligt for børnene at forholde sig til dem.

Åbne opgaver er opgaver, hvor der fx på forhånd er angivet et produkt og nogle få tydelige rammer, der stiller krav og udfordrer barnet.

*Lav et akvarium*Med en kombination af tegninger og tekst viser instruktionen en række materialer, der kan anvendes: Et kasse fra kopipapir, maling, tyl, tyndt plastik, cellofan, silkepapir, sten og garn. Billeder af forskellige fisk og akvarier er hængt op på væggen, så de kan inspirere børnene. De materialer, der er angivet på instruktionen, er placeret ved værkstedet.

Inden for denne ramme er der mulighed for, at børnene kan vælge, hvad de vil lave ud fra det, de selv synes er sjovt eller interessant. Der kan opstilles mål, der er forskellige fra barn til barn. Nogle vil tegne, andre vælger at male, og atter andre vælger at lave et tredimensionelt produkt. Ingen produkter bliver ens, og alle børn kan arbejde ud fra deres egne behov og forudsætninger.

**Lyst og motivation**

Aktiviteterne i børnehaveklassen skal tilrettelægges med henblik på, at børnene får stimuleret og styrket deres lyst til at lære. Det betyder, at undervisningen på en gang skal forekomme vedkommende og interessant for børnene. Det kan ikke umiddelbart forventes, at de har lyst til at gå i gang med opgaver, som børnehaveklasselederen tager beslutning om og definerer på deres vegne. Det er ikke ensbetydende med, at børnehaveklasselederen ikke kan have noget på hjerte eller have noget, hun gerne vil dele med børnene, fordi hun mener, det er vigtigt for dem. Det er imidlertid en væsentlig del af det pædagogiske arbejde, at aktiviteterne tilrettelægges, så børnene kan se en idé med det, de skal lave, at de har lyst til og er nysgerrige efter at få noget mere at vide om den pågældende aktivitet. Her er det nødvendigt at være opmærksom på, hvornår børnene kan inddrages i definitionen af en opgave, og hvornår det er den voksne, der definerer opgaven.

Når der arbejdes med de voksendefinerede opgaver, er det en tilbagevendende udfordring, at ikke alle børn er lige interesserede i eller motiverede for at engagere sig i de stillede opgaver. Barnets selvværd, dets mod og evne til at gå i gang med de udfordringer, det møder, har betydning for, hvordan det giver sig i kast med de forskellige opgaver. Børnehaveklasselederen må hele tiden opbygge den nødvendige motivation, som kan tilskynde barnet til at påtage sig forskellige udfordringer.

I den forbindelse er det nødvendigt at skelne mellem:

*Den ydre motivation*Her består motivationen hovedsageligt af belønning eller irettesættelse. Børnene arbejder, fordi børnehaveklasselederen siger det, eller fordi de skal. Aktiviteterne igangsættes og vedligeholdes af lærerens ros og påskønnelse eller irettesættelse. Her er det ikke væsentligt, om eleven umiddelbart har lyst til opgaven eller føler tilfredsstillelse ved udføre den.

*Den indre motivation*Her kan flere af legens karakteristika genkendes. ”Det er lysten, der driver værket”. I den indre motivation ligger belønningen i selve udførelsen af opgaven. Aktiviteten bæres af interesse, udfordring, spænding eller tilfredsstillelse ved at udføre opgaven. Den indre motivation er afhængig af, om der tages udgangspunkt i et for barnet interessant emne, spørgsmål eller problem. Det er igennem den indre motivation, at børnene selv får lyst og mod til at komme med ideer og forslag til deres eget arbejde, og det er den indre motivation, der er den drivkraft, der igangsætter læreprocesser og bringer dem videre.

Læring sker som en aktiv proces, hvor børnene tilegner sig ny viden og nye færdigheder igennem arbejde med aktiviteter, der opleves som frivillige og lystbetonede. Når børnenes egen motivation driver værket, er det muligt at få skolens indhold til at ske i forlængelse af og som en videreudvikling af det, børnene kender til fra børnehaven og børnehaveklassen. Ved at støtte barnets udvikling af selvværd, give det anerkendelse og tro på egen formåen, vil aktiviteterne - måske med de voksnes støtte og vejledning - kunne leve op til skolens krav og forventninger.

**Forskellige organisationsformer**

Undervisningen kan organiseres på mange forskellige måder og med forskellige mål og hensigter, men i hvert enkelt tilfælde skal det nøje overvejes, hvilke organisations- og arbejdsformer, der bedst kan støtte et bestemt mål.

*Arbejde i større og mindre grupper*Mange aktiviteter i børnehaveklassen kan organiseres, så børnene arbejder sammen i større eller mindre grupper. Det gælder fx, når en gruppe børn leger sammen, når nogle ”læser” sammen i en bog, konstruerer en togbane eller spiller et spil. Her kan grupperne arbejde side om side i klassen, og børnene kan være optaget af mange forskellige aktiviteter på samme tid.

Undervisningen kan også tilrettelægges, så børnene i kortere perioder arbejder sammen i grupper, der lægger op til forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Gruppesammensætningen vil her kunne organiseres, så undervisningen i de enkelte grupper på forskellig måde tilgodeser børnenes forskellige måder at tilegne sig ny viden og nye færdigheder på ved anvendelse af forskellige undervisningsmaterialer og arbejdsformer.

Begge organisationsformer giver børnehaveklasselederen mulighed for at arbejde med en mindre gruppe om en bestemt opgave. Det kan være nogle børn, der skal lære klokken, reglerne i et spil eller binde en sløjfe. Det kan også være en gruppe, der skal have hjælp til at få hold på bestemte bogstaver eller tal.

*Individuelt arbejde*Det er nødvendigt at overveje, hvordan det individuelle arbejde kan støtte det enkelte barns alsidige udvikling. Det kan fx ske, når undervisningen organiseres i en åben form, hvor børnene får mulighed for at fordybe sig i opgaver, som de selv har haft indflydelse på. Det er her, de kan sy et prinsesseslør, som de skal bruge i et skuespil, eller lave et boldbræt, der skal bruges i frikvarteret. I denne form kan børnene arbejde ud fra deres egen målsætning, og de kan arbejde med mange forskellige materialer og arbejdsformer på samme tid.

*Klasseundervisning*Klasseundervisningen tilgodeser især aktiviteter, hvor alle børn og voksne får fælles oplevelser som oplæsning, fortælling, fælles leg, ture og besøg eller optræden, fremlæggelser og afrunding i klassen. Denne organisationsform har sin styrke i arbejdet med klassens sociale fællesskab. Når klasseundervisningen organiseres i en åben form, hvor børnehaveklasselederen igennem sit nærvær, kropssprog og ordvalg på en gang kan formidle undervisningens indhold og inddrage børnenes fælles og individuelle livserfaringer, får børnene mulighed for at forbinde undervisningen med egne erfaringer. Herved kan de sætte deres allerede indhøstede erfaringer og færdigheder i spil i nye sammenhænge.

**It i børnehaveklassen**

De første skridt i forhold til brug af computer er for mange børns vedkommende taget, inden de begynder i børnehaveklassen. De har lært at tænde og slukke maskinen og ofte også at finde deres foretrukne programmer og cd-rom’er, men i børnehaveklassen skal børnene lære at anvende teknikken målrettet og hensigtsmæssigt i forhold til, at it er en integreret del af alle skolens fag. I løbet af børnehaveklassen skal børnene lære at finde og åbne programmer fra harddisken. De skal lære at udføre de mest elementære funktioner som at genkende de digitale ikoner, deres betydning og begreber, bruge mus, tastatur, menulinier og værktøjskasser. De skal have mulighed for at eksperimentere med store og små bogstaver, tal, ord, skriftstørrelser, skrifttyper og farver, og de skal være bekendt med slettetast og mellemrumstast.

Første skoledag bliver alle børn og deres forældre fotograferet med et digitalkamera. Det tages også fotos af forskellige situationer i løbet af dagen. Efter skoletid lægger børnehaveklasselederen alle billederne ind på computeren. De efterfølgende dage laver klassen en ”Klassens Bog”, med navne, adresser og telefonnumre på klassens børn og forældre. I bogen er der et afsnit om første skoledag, hvor børnene sammen med børnehaveklasselederen formulerer tekster om, hvad der skete.

I begyndelsen af skoleåret bruges disse fotos i forbindelse med valg af aktiviteter. Portrætterne forsynes med et stykke magnetbånd, som hæfter sig på tavlen ud for de valgte aktiviteter. Billeder med navn og fødselsdato pryder fødselsdagskalenderen, og ”Velkommen i 0. A-plakaten” uden på døren viser fotos af de børn, der går i klassen.

Efterhånden inddrages computeren til at renskrive de fælles tekster og, hvor det er muligt, til dagbogen. Desuden kan børnenes egne tegninger, historier talt ind på bånd, og eksperimenterende tekster i højere og højere grad inddrages i arbejdet. Det kan være, når børnene

* skriver tekster på computeren til deres tegninger, printer dem ud og limer dem på tegningerne
* tegner i et tegneprogram på computeren og får hjælp til at skrive tekster direkte ind i dokumentet
* importerer allerede eksisterende billeder, herunder deres egne digitale fotos, fra maskinen. Billederne omsættes til dias eller transparenter som illustration til deres producerede lydbånd og fortællinger
* sorterer indsamlede materialer og registrerer dem efter opstillede kriterier
* udfører eksperimenter og registrerer deres observationer
* formulerer opgaver til hinanden i klassen, i parallelklassen eller venskabsklassen på en anden skole.

I disse aktiviteter bliver it integreret i de daglige aktiviteter. Der er ikke tale om, at børnene bliver undervist i, hvordan de skal bruge computeren, men den inddrages i arbejdet på samme måde som andre materialer, og efterhånden som børnene får brug for ny viden og nye færdigheder, bliver de vejledt af andre børn i klassen eller af børnehaveklasselederen. Det er en vigtig del af læreprocessen, at børnene kommer i situationer, hvor de skal reflektere over andre måder at løse den samme opgave på, og at de i deres fremlæggelser får mulighed for at fortælle de andre børn, hvordan de har arbejdet med it.

**Lokalets indretning**

Det betyder noget, hvordan børnehaveklassens lokale er indrettet. Inspirerende rum med lege- og hyggekroge, hylder med materialer og redskaber, opslagstavler og udstillingsplads til børnenes produkter og plads på gulvet til bevægelseslege understøtter aktiviteterne i børnehaveklassen. Lokalet afspejler, hvad der arbejdes med for tiden, og det bør ofte gennemgå forvandlinger. Er klassen i gang med et emne om fisk, hænger der måske fiskenet ned fra loftet, og nogle af vinduerne ligner akvarier. Handler undervisningen om Afrika, har man måske bygget en hytte og lavet andre afrikanske scenerier. Der kan være etableret ”forundringsskabe” med ting, man kan se, føle, lugte, smage osv., og ved introduktion til længerevarende emneforløb og projekter kan lokalet indrettes, så det inviterer og inspirerer til at arbejde med det nye tema. Med indretningen kan børnehaveklasselederen bryde traditioner og vaner og gøre noget uventet, der skaber overraskelser.

Det bør være synligt, at undervisningen i børnehaveklassen skal gives i form af leg og legelignende aktiviteter. Lokalet skal indrettes, så det giver mulighed for, at børnene kan arbejde i forskellige gruppestørrelser, og at der kan foregå mange forskellige aktiviteter på en gang. I det hele taget er det vigtigt, at indretningen tilgodeser en høj grad af fleksibilitet både i forhold til undervisningens introduktion, instruktion, fordybelse og udtryk. Derfor bør det overvejes, om der kan etableres steder i klassen, hvor

* der kan arbejdes med stillesiddende opgaver, der kræver opmærksomhed og ro til fordybelse
* der er plads til musiske og fysiske udtryk,
* der er plads til eksperimenter
* der er mulighed for at lave ”opfindelser” og registrere iagttagelser.

I et lokale med et varieret tilbud er det nødvendigt, at legetøj, redskaber og materialer har faste, synlige pladser, så børnene har mulighed for at rydde op på egen hånd, og så det umiddelbart fremgår, om at alt er kommet på rette plads.

En væsentlig forudsætning for, at en eksperimenterende og undersøgende undervisning kan lykkes, er, at undervisningens organisering er tilpasset denne arbejdsform, og at lokalets indretning tilgodeser dette. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der til undervisningen med det naturfaglige område i børnehaveklassen opbygges en samling af de mest benyttede materialer. Det vil naturligvis være den konkrete undervisning og dennes organisering, der afgør, hvilke materialer børnehaveklassen har brug for: net, spande, lupper, termometre, målebånd, diverse spil og mønstermaterialer.

**Undervisningsdifferentiering**

En undervisning, der bygger på undervisningsdifferentiering, skal tilrettelægges, så den både styrker og udvikler det enkelte barns interesser, forudsætninger og behov og indeholder fælles oplevelser, der forbereder børnene til at samarbejde om at løse opgaver. Undervisningen i børnehaveklassen skal tilrettelægges så det, der sker i skolen, er en forlængelse og videreudvikling af det, børnene allerede har lært i deres familie, dagtilbud og fritidsinteresser. Børnenes viden og færdigheder skal videreudvikles og forfines igennem arbejdet i børnehaveklassen, så børnene får tillid til, at de kan leve op til skolens forventninger og krav.

Igennem iagttagelse og samtale med det enkelte barn må børnehaveklasselederen finde ud af, hvilke forventninger hun kan have til det, og hvordan hun bedst kan støtte barnets udvikling igennem opmuntring, udfordring og tydelige krav. Derfor er det vigtigt at tilstræbe, at der i ethvert undervisningsforløb bliver tid til samtale i klassen, i gruppen, mellem få eller mange børn og med den voksne. Børnehaveklasselederen skal være opmærksom på, hvordan hun kan inddrage børnenes ideer og tanker i undervisningen og på, hvordan hun kan tilrettelægge undervisning på baggrund af den energi, det enkelte barn lægger i temaer og aktiviteter, der ligger uden for klassens fælles undervisning.

*Klassen arbejder med et fælles tema om vand.*Børnene skal eksperimentere med forskellige bådtyper, de selv fremstiller, og de skal lave en række forsøg, som er indrettet i forskellige værksteder. En lille gruppe piger afviser værkstederne. Der er ingen af værkstedstilbudene, som fanger deres interesse. De samme piger er imidlertid i anden sammenhæng meget optaget af at lege med påklædningsdukker.

Børnehaveklasselederen har tilbagevendende samtaler med pigerne om, at de skal lave deres værkstedsarbejde færdigt, og at de skal registrere deres iagttagelser. Pigerne fatter først interesse for arbejdet, da børnehaveklasselederen finder på at spørge pigerne, hvad deres påklædningsdukker mon ville arbejde med, hvis de skulle arbejde med vand. Først da får pigerne energi til selv at udfolde muligheder og komme med forslag til arbejdet.

**Differentieringsformer**

Når undervisningen skal tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i børnenes forskellige behov og forudsætninger, er det vigtigt, at respektere, at der er stor forskel på, hvordan børn tilegner sig ny viden og nye færdigheder, og på, hvilken viden og hvilke færdigheder de umiddelbart er motiverede for at tilegne sig. Derfor er der brug for mange forskellige måder at differentiere på:

* Sproget er et vigtigt pædagogisk redskab, og børnehaveklasselederen skal være opmærksom på, hvordan hun kan differentiere sit sprog, så børnene får hjælp til at forbinde deres hverdagssprog med det sprog og de begreber, der bruges i skolen.
* Der kan differentieres på den hjælp, der gives til børnene i klassen, fordi nogle børn har større behov for støtte og vejledning for at kunne løse skolens faglige og sociale udfordringer.
* Der kan anvendes differentierede materialer, så der er forskellige materialer med forskellig sværhedsgrad og forskellige tilgange til undervisningens indhold og arbejdsformer.
* Med differentierede arbejds- og udtryksformer kan børnene tilegne sig undervisningens indhold med udgangspunkt i det, de allerede kan og ved, og herudfra tilegne sig ny viden og nye færdigheder og erfaringer.

**Det individuelle og det fælles**

Børnehaveklasselederen skal være opmærksom på, hvad det enkelte barn rummer af viden, erfaringer, følelser, interesser og foretrukne arbejdsformer, når hun tager stilling til, hvad barnet kan og skal lære igennem et undervisningsforløb, og hvordan undervisningen skal tilrettelægges for, at den imødekommer det enkelte barns måde at lære på.

For at kunne differentiere undervisningen må børnehaveklasselederen skaffe sig indsigt i, hvad børnene er gode til og interesserede i, når de begynder i skolen, og på baggrund heraf

* opstille mål for, hvad klassen skal lære
* opstille mål for, hvad det enkelte barn skal lære for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt
* tilrettelægge undervisningsforløb, hvor både indhold og arbejdsformer giver mulighed for, at alle børnene kan fordybe sig med overskud og interesse
* være opmærksomhed på, hvordan det enkelte barns udvikling kan relateres til klassens samlede udvikling.

En differentieret undervisning skal på den ene side tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og på den anden side tilrettelægges, så værdierne i folkeskolens overordnede formål tilgodeses. De rammesatte aktiviteter i leg og undervisning giver en oplagt mulighed for at organisere aktiviteterne, så begreber som medbestemmelse og medansvar kan inddrages som væsentlige temaer i den daglige undervisning med udgangspunkt i de forudsætninger, klassen nu engang har. Det kan imidlertid også være, at enkelte af formålsparagraffens temaer behøver særlig opmærksomhed og må bearbejdes i et selvstændigt undervisningsforløb.

**Den rummelige skole**

En rummelig skole er en skole, der kan håndtere de udfordringer, den stilles overfor. Det er en skole, der ser mangfoldighed som en ressource, og som er i stand til at vise respekt for det enkelte barn uanset social og etnisk herkomst, og uanset hvilke kundskaber og færdigheder barnet i øvrigt har, når det begynder i skolen. Det er en skole, der ikke i så høj grad er optaget af at få børnene tilpasset skolens etablerede normer og traditioner som at finde ud af, hvordan skolen kan imødekomme børnenes forskellighed for herudfra at opbygge en inkluderende skole- og klassekultur, der anerkender forskelligheden som en del af fællesskabet. Det er altså en skole, der arbejder med et udvidet normalitetsbegreb, og en skole, hvor børnene lærer at se ressourcer og respektere forskelle i klassen og se forskellighed som en styrke. Det betyder, at børnehaveklasselederen på samme måde, som hun tager udgangspunkt i børnenes forskellige behov og forudsætninger, når hun tilrettelægger undervisningen, også må tage udgangspunkt i børnenes individuelle behov og forudsætninger, når hun tilrettelægger aktiviteter med sociale mål. Det er et grundlæggende omdrejningspunkt for det sociale arbejde i skolen, at det i lige høj grad sigter mod det enkelte barns som mod fællesskabets udvikling.

Når skolen skal imødekomme børnenes forskellige behov og forudsætninger, er det vigtigt at lærere, pædagoger og børnehaveklasseledere vedvarende reflekterer deres praksis i forhold til spørgsmål som fx:

* Er mine forventninger til det enkelte barn tilpasset dets forudsætninger?
* Er undervisningen/aktiviteterne meningsfulde og brugbare for børnene?
* Er undervisningen/aktiviteterne tilrettelagt med undervisningsdifferentiering som et bærende princip?
* Formår vi at have den daglige kontakt med hvert enkelt barn?
* Hvad kendetegner den nuværende relation til de enkelte børn?
* Er kontakten bæredygtig? Kan den styrkes yderligere?
* Hvorledes kan de voksne omkring klassen arbejde, så ånd og tone i klasserummet er båret af accept og respekt for hinanden og for de aktiviteter og den undervisning, der finder sted?
* Formår vi at fange børnenes interesse og stimulere deres naturlige nysgerrighed?
* Hvorledes arbejder vi med hele klassens sociale trivsel/udvikling af sociale kompetencer?
* Hvilke metoder og organisering af undervisningen/aktiviteterne kan fremme udviklingen af sociale kompetencer?
* Hvordan kan vi inddrage børnene i opstilling af spilleregler for ”den gode adfærd” i klassen og over for hinanden?
* Er reglerne opstillet på en hensigtsmæssig og positiv måde - er der for mange?
* Er reglerne tilstrækkeligt fleksible?

**Personlig rummelighed**

I hverdagen vil børnehaveklasselederen løbende møde nye udfordringer. Det kan være børn, der reagerer anderledes end forventet, konflikter, der har nye udtryk og nye reaktioner, og det kan være interesser og nysgerrighed hos børnene, der afspejler tidens trends og tendenser. Her handler den personlige rummelighed om at være imødekommende over for de udfordringer, børnene kommer med, og at overveje, om de evt. kan inddrages som udgangspunkt for undervisning. Det er en vedvarende udfordring for skolens medarbejdere at agere anerkendende og integrerende over for såvel de børn, der ligner Pippi Langstrømpe, som dem, der ligner Tommy og Annika eller Gummi Tarzan.

Den personlige rummelighed handler også om samarbejdet med børn og forældre. Her er det en løbende opgave at drøfte skolens værdier og holdninger - ikke for at forældrene nødvendigvis skal overtage de samme værdier, men i højere grad for at skabe en fælles forståelse af, at skolen respekterer forældrenes ret til selv at definere deres værdier, selvom det ikke er sikkert, at de kan forenes med skolens. Skolens rammer og ansvar er et andet end forældrenes. Derfor må den dels relatere arbejdet til de nationale og kommunale rammer og værdier, der er udstukket for skolens arbejde, dels vedvarende udvikle og justere de lokale rammer og værdier, skolen selv beslutter i samarbejdet med forældrene. Det er vigtigt, at både børn og forældre kender den ramme, de skal samarbejde indenfor, og de skal have forudsætninger for at forstå, hvor vigtigt det er, at de støtter både det sociale og det faglige arbejde i klassen.

**Børn med særlige behov**

Når børn møder skolen, har de behov for at blive anerkendt som dem, de nu er. Der er imidlertid børn, som umiddelbart påkalder sig børnehaveklasselederens særlige opmærksomhed og bekymring. Det er ofte børn, som udviser en adfærd, der kan tolkes som et tegn på, at de ikke har de optimale udviklingsbetingelser eller ikke udvikler sig optimalt. Der er en række "tegn", der bør give anledning til, at barnet får ekstra opmærksomhed. Det kan være

* børn, der udviser voldsom adfærd
* børn, der er påfaldende stille, triste og indadvendte
* børn, som i deres kontakt med omverdenen opleves som aggressive af kammerater og voksne
* børn, som opleves at have en kontaktsøgende adfærd, som kan være vanskelig at tilfredsstille inden for skolens/klassens rammer
* børn, som har vanskeligheder i den måde, hvorpå de bearbejder, forstår og tolker deres omverden
* børn, der er lette at aflede, og som har svært ved at overskue de komplekse sammenhænge i undervisningen og i de sociale fællesskaber, der er forbundet med skolen
* børn, som har svært ved at styre deres bevægelser og virker tunge, langsomme eller klodsede.

I de første skoleår er det et meget væsentligt udredningsarbejde for børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger at finde ud af, hvornår det er nødvendigt at iværksætte en særlig indsats for at støtte disse børns trivsel og udvikling i skolen. Medarbejderne må stille nogle væsentlige spørgsmål i relation til barnets adfærd:

* Har vi at gøre med et barn, som endnu ikke har vænnet sig til skolen og dens kultur, en kultur, der måske adskiller sig fra de afgivne institutioners eller hjemmets?
* Har vi at gøre med et barn, hvis adfærd tyder på, at det er udsat for en særlig psykisk belastning?
* Har vi et barn, som viser tydelige tegn på, at dets trivsel er truet - et barn, hvis adfærd er for afvigende, for uacceptabel?
* Har vi et barn, som allerede før skolestarten har udvist mangel på trivsel, således at der evt. er udarbejdet en diagnose/udredning af PPR/børnepsykriatisk hospital. Har socialforvaltningen har været inddraget?

Udredningsarbejdet er af stor betydning for, om den kommende opgave - at støtte barnets fortsatte udvikling og læring - vurderes som en almenpædagogisk opgave, der løses inden for klassens rammer eller en specialpædagogisk opgave, der kræver en mere indgribende indsats.

**En almenpædagogisk synsvinkel**

Udredningsprocessen starter med børnehaveklasselederens/lærernes/pædagogernes bekymring for barnets udvikling og trivsel. Ved de ugentlige teammøder må der gives tid til at udveksle tanker så som:

* Hvad ser vi?
* Hvad tænker vi om det, vi ser ?
* Hvad må vi være mere opmærksomme og observerende på?

Hvis samtalen ikke alene skal bygge på tro, formodninger og antagelser, kan det være en god ide at føre logbog om barnet/hændelser i dagligdagen.

Næste skridt kunne være at fremlægge bekymringen over for barnets forældre, dvs. at børnehaveklasselederen og en pædagog fra fritidsordningen så konkret og beskrivende som muligt gør rede for, hvad de har set og tænkt. Hermed åbnes der for en dialog med forældrene om, hvad forældrene på deres side tænker derved, og hvilke ideer de har til afhjælpning af problemet med barnets manglede trivsel.

* Hvad kan skolen gøre?
* Hvad kan forældrene gøre?
* Hvornår mødes vi igen?

Alle muligheder for at arbejde sammen inden for klassens rammer skal være godt og grundigt afprøvet, inden en henvisning til en specialpædagogisk foranstaltning finder sted.

Det er vigtigt at understrege, at børn med særlige behov eller børn, der giver anledning til bekymring, ikke kun er den enkelte børnehaveklasseleders problem, men et anliggende for hele skolen. Derfor er det vigtigt, at der på skolerne findes er et særligt forum, hvor man kan drøfte de enkelte elevers/klassers trivsel. På mange skoler har skolens specialundervisningslærere påtaget sig denne funktion ved at etableret et specialcenter (udviklingscenter, ressourcecenter eller kompetencecenter), hvor skolens leder, repræsentanter fra specialundervisningen og skolens psykolog er tilknyttet. Specialcenteret har således en persongruppe med fag- og handlekompetence, som giver mulighed for, at børnehaveklasselederen og/eller samarbejdsteamet har et netværk, som de kan henvende sig til med deres usikkerhed/bekymring for et barns trivsel og læring og der få rådgivning om, hvordan de kan arbejde videre.

På baggrund af disse overvejelser udarbejdes en handleplan for de professionelle voksnes indsats. Det kan være

* opklarende samtaler med barnet
* klassearbejde
* flere samtaler med forældrene
* flere samtaler med børnehaveklasseleder, lærere og pædagoger
* ændringer i undervisningens organisationsformer, metoder og indhold
* ændring af krav til barnet
* etablering af kammeratskabsstøtte evt. fra højere klassetrin
* etablering af konsensus mellem lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i deres opfattelse af, hvad ”den gode adfærd” er.

Disse tiltag og overvejelser kan være en hjælp for så vidt, det overhovedet er muligt at fastholde barnet inden for almenundervisningens rammer. Både for barnet og for forældrene er det under alle omstændigheder et stort indgreb i hele familiens liv, hvis en særforanstaltning må etableres.

**Tosprogede børn**

Langt de fleste tosprogede børn modtager et sprogstimulerende tilbud, inden de begynder i skolen. Derfor er den dansksproglige udvikling ofte godt i gang ved skolestarten, men selvom børnene tilsyneladende har opnået gode dansksproglige færdigheder, vil der for mange børns vedkommende fortsat være behov for undervisning i dansk som andetsprog, når de begynder i børnehaveklassen.

Børnehaveklasselederen skal være opmærksom på, om der i forbindelse med det målrettede sprogarbejde i børnehaven er lavet beskrivelser af barnets sproglige udvikling og personlige læringsstrategier. Det er af stor betydning, at det sprogstøttende arbejde i børnehaveklassen tilrettelægges med udgangspunkt i dagtilbudets arbejde. Jo tidligere der sættes ind med sprogstimulering, jo bedre dansksproglig effekt opnås der. Derfor skal tosprogede børn, der har behov for det, tilbydes sprogstimulering, fra de er fyldt tre år. Hensigten med den tidlige indsats er, at tosprogede småbørn skal tale dansk på lige fod med danske børn, når de begynder i skolen. Overordnet skal undervisningen i børnehaveklassen lægge vægt på følgende centrale kundskabs- og færdighedsområder inden for dansk som andetsprog:

* Kommunikative færdigheder
* Sprog og sprogbrug
* Viden om sprogtilegnelse og egen læring
* Sprog, kultur og samfundsforhold.

**Kommunikative færdigheder**

Undervisningen skal tilrettelægges, så børnene har mulighed for at komme i ægte samtale med både børn og voksne i klassen. Det betyder, at dialogen tager udgangspunkt i noget, der har barnets interesse, så der er et indhold, barnet har forudsætninger for at kommunikere om. I undervisningen er det vigtigt, at barnet får mulighed for aktivt at ytre sig om, hvad det gerne vil arbejde med og vide noget mere om. I lighed med tidligere beskrevne undervisningsformer er det vigtigt, at barnet tager stilling, opstiller mål, løbende drøfter sit arbejde med andre børn og voksne i klassen og sprogliggør sine erfaringer i fremlæggelsen af det færdige arbejde.

**Sprog og sprogbrug**

Undervejs i processen skal børnehaveklasselederen være opmærksom på både at stille åbne spørgsmål, som ikke blot kan besvares med et ja eller nej, men skal forklares, og hun skal udvise interesse for barnets svar. Der er stor forskel på, om barnet bliver mødt med et ”spørgsmål” som:

”Sikke en fin bil du laver - hvor er den flot”
eller
”Det ser spændende ud. Fortæl mig om det, du laver.”

Samtalen er en central del af både af børnenes sprogtilegnelse og af undervisningens faglige indhold. Børnehaveklasselederen skal være opmærksom på, hvordan hun kan støtte børnene i at udvikle et stadig større ordforråd. I forbindelse med højtlæsning og fortælling i klassen skal hun sikre sig, at alle børnene har mulighed for at forstå historien ved på forhånd at skabe en forforståelse af, hvad historien handler om. Det kan være ved at indlede med en opsummering af, hvad historien endte med sidst. ”Kan I huske, hvor vi kom til? Kan I huske, hvad der skete? Hvad mon der sker nu?” Er der illustrationer til fortællingen, kan de inddrages i en indledende samtale, så der på forhånd bliver sat ord på fortællingen. Det kan være en stor hjælp for de sprogsvage børn og give dem en forudsætning for at følge med i historien.

**Viden om sprogtilegnelse og egen læring**

Undervisningen skal være så konkret som muligt. Når børnene selv er med til at definere og vælge aktiviteter, vil der være en motivation for arbejdet, som har betydning for den dialog, der kan etableres. Barnet kan måske fortælle om, hvorfor det gerne vil arbejde med netop den opgave, hvad arbejdet skal føre frem til, hvilke materialer og redskaber det gerne vil bruge osv. Det giver mulighed for at kombinere begreber og sprog. Det er tydeligt, hvad der tales om, når barnet har en hammer i hånden og skal slå søm i et bræt med en bestemt hensigt.

I børnehaveklassen kan børnene kun have en gryende bevidsthed om sprogtilegnelse og om egen læring, men processen skal stimuleres og udvikles igennem børnehaveklasselederens opmærksomhed på, at også de tosprogede børn lærer på mange forskellige måder. Det er en stor hjælp, at børnene opmuntres til at bruge forskellige kommunikationsstrategier som fx ”Kan du sige det på en anden måde?” ”Kan du bruge andre ord?” ”Hvordan kan man sige noget uden ord?” Børnene skal lære at omskrive, at bruge synonymer, bruge kropssprog og inddrage varierede udtryksformer i kommunikationen med andre. De skal opmuntres til at spørge, når der er noget, de ikke forstår, og til at gætte sig til meninger uden at blive til grin. Endelig kan det være en god ide at have billedordbøger i klassen og at opfordre børnene til at se i disse bøger to og to sammen.

**Sprog, kultur og samfundsforhold**

Igennem forskellige former for leg og spil får børnene mulighed for at udvikle sproget i et samspil med andre børn. I rollelegen får de erfaringer med at udtænke handling, forhandle roller, instruere roller osv. I konstruktionslege som fx at bygge togbaner udvikles og forhandles børnenes ideer, så der kan konstrueres sammenhænge med et specielt formål. I forskellige spil er der en direkte forbindelse mellem billeder og ord, og der er spil, som repræsenterer forskellige kulturmønstre. Børnene kan lære hinandens lege og herved opleve, at nogle lege er genkendelige på tværs af kultur og samfundsforhold.

**Flere kulturer i klassen**

Alle børn er unikke. Hver især har de en historie, der har sin begyndelse forskellige steder. I alle klasser er der børn, hvis aner stammer fra forskellige lande og fra forskellige steder i Danmark. Denne mangfoldighed kan inddrages i arbejdet med skolens rummelighed. Det kan gøres på mange måder, men det har stor betydning for børnene, at de oplever, at de bliver set og værdsat i deres skole. Der kan læses eventyr, der stammer fra forskellige lande, og drages paralleller mellem fortællingerne. Klassen kan evt. have en kuffert, som skal på rundfart for at ”se”, hvordan børn lever forskellige steder. Den kommer på skift hjem til klassens børn, hvor familien lægger ting i kufferten, som fortæller om børnekultur som fx lege, fortællinger, legetøj, skolegang, normer og traditioner, herunder helligdage, nationale højtider og fester m.m.

Tilbage i klassen får børnene efterhånden lejlighed til at fortælle deres egen og deres families historie i et historisk perspektiv. De kan fortælle om deres bedsteforældre, hvor de bor, hvor deres forældre har mødt hinanden, hvordan de er kommet til at bo, hvor de bor nu, hvordan bedstemor gik i skole, hvordan deres familie ser ud osv. Efterhånden som børnene fortæller, hænges der billeder op i klassen og oprindelsesstederne afmærkes på dels et verdenskort, dels et danmarkskort.

Igennem samarbejdet med forældrene, kontakt til venskabsforeninger, ambassader