

Beleidsplan voor leerlingen

met kenmerken van (hoog)begaafdheid

|  |  |
| --- | --- |
| Auteur | Marije van Rijswijk |
| Datum | 1 september 2025 |

Inhoud

[Visie 4](#_heading=h.2p5mryd4xi3o)

[Onderwijsmodel vrijeschool 5](#_heading=h.io5kmwwa79fs)

[Signaleren 7](#_heading=h.pp95w0uy21n2)

[Differentiëren 8](#_heading=h.sifnx7tvidrf)

[Literatuurlijst 10](#_heading=h.5zvcz4ht2cki)

Rudolf Steiner, over zichzelf als negenjarige jongen:

“[...] auch da war es wieder so, dass ich voller Fragen was, die ich unbeantwortet mit mir herumtragen musste. Ja, diese Fragen über alles Mögliche machten mich als Knaben recht einsam. [...] denn ich wollte vor allem durch die *Kritik der reinen Vernunft* festen Anhaltspunkt gewinnen, um mit dem eigenen Denken zurechtzukommen." (Boettger, 2022, p. 134)

“[...] ook toen was het weer zo dat ik vol vragen zat, die ik onbeantwoord met me mee moest dragen. Ja, die vragen over van alles en nog wat maakten mij als jongen behoorlijk eenzaam. [...] want ik wilde vooral via de *Kritiek van de zuivere rede* houvast krijgen om met mijn eigen denken om te kunnen gaan. “
(eigen vertaling, Boettger, 2022)

## Visie

Rudolf Steiner had voor ogen dat de vrijeschool een plek is voor alle kinderen, en waar passende uitdaging en ondersteuning wordt geboden die ten goede komt voor de gehele ontwikkeling van het kind (Boettger, 2022).
De Vrije School Den Haag streeft naar inclusief onderwijs waarbij alle leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen op de gebieden van het denken, voelen en willen. Het onderwijs is gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling en persoonsvorming. De vrijeschool wil leerlingen opvoeden tot vrije mensen, met een eigen kritische blik, die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun keuzes, en zichzelf in de wereld verder kunnen ontplooien (Petrash, 2002).

De visie van de vrijeschool op wat goed onderwijs is sluit sterk aan op de visie van Biesta's (2015) zijn drie thema’s: kwalificatie (bekwaam worden in kennis en vaardigheden voor later beroep), socialisatie (deel kunnen nemen aan de samenleving) en subjectwording (hoe je in de wereld komt te staan) (Mayo, 2015).

Omdat we leerlingen niet alleen via het hoofd willen kwalificeren voor het beroepsleven, maar ook waarde hechten aan het socialisatieproces: in verbinding kunnen zijn met diverse mensen en kunnen functioneren in de samenleving als geheel, kiest de school ervoor om alle leerlingen tot ontwikkeling te laten komen in zijn of haar eigen klas. Leerlingen met verschillende talenten en mogelijkheden ontwikkelen zich meerdere jaren bij en met elkaar (Boettger, 2022). Hierbij geldt dat leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid binnen zijn of haar eigen klas onderwijs volgen, en aanpassingen en ondersteuning per individu op maat aangeboden krijgen.

De afgelopen eeuw is het beeld van wat hoogbegaafdheid is veel veranderd (Dai, 2018). Tot op de dag van vandaag is er geen stellige definitie van wat hoogbegaafdheid is. Er zijn verschillende modellen waarin onderzoekers zichtbaar maken waardoor hoogbegaafd gedrag zich kan uiten (Renzulli - drie ringenmodel 1978; Sternberg - Triarchisch Model 2000), welke katalysatoren er nodig zijn om tot talentontwikkeling te komen (Gagné - Differentiatiemodel 2018; Ziegler & Heller - Multifactorenmodel 2000) en dat hoogbegaafdheid meer is dan alleen succesvol presteren (Dabrowski - Overexcitabilities 1977; Kieboom - Zijnsluik 2015).

Wij willen de leerling niet alleen aanspreken op zijn of haar mogelijk hoge intelligentie maar als mens in zijn of haar totaliteit.

## Onderwijsmodel vrijeschool

Het onderwijsmodel van de vrijeschool bevat drie onderdelen die de ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid ondersteunen (Boettger, 2022).

#### PeriodeonderwijsHet hele schooljaar wordt er periodeonderwijs gegeven. De leerlingen verdiepen zich elke ochtend drie weken achter elkaar in één thema waardoor er een sterke binding ontstaat met het vak en een goede relatie kan ontstaan met de leerkracht. De leraar kan de leerling goed volgen en differentiëren in de didactiek en pedagogiek waar nodig. Deze weken bieden uitstekend de mogelijkheid tot verdieping, complexe vraagstukken en onderzoek naar eigen interesses (Snikkers, 2018).Daarnaast zorgt het periodeonderwijs voor een breed onderwijsaanbod door de vele verschillende onderwerpen. Hierbij gaat het niet om enkel examen gerelateerde onderwerpen of uit het gekozen profiel, maar onderwerpen en thema’s die in dienst staan van algehele ontwikkeling van de leerling. Voorbeelden hiervan zijn filosofie, sterrenkunde, huizenbouw en de parcifal periode.

Tijdens het periodeonderwijs verwerkt de leerling de stof in een eigen schrift op een eigen niveau. De leerling is vrij op een eigen creatieve manier de stof te verwerken. En de leraar en leerlingen houden samen het verwerkingsniveau in de gaten.

Deze vorm van onderwijs sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Little (2018) geeft aan dat leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid behoefte hebben aan meer diepgang en een complexere niveau van denken bij het leren. Omdat drie weken lang een thema centraal staat en leerlingen de stof op hun eigen niveau mogen verwerken, kunnen deze leerlingen zichzelf, of gestimuleerd door de leerkracht, meer uitdagen en verdiepende verwerkingsopdrachten krijgen met een hoger-niveau-vraagstelling. Er wordt beroep gedaan op creativiteit en probleemoplossend vermogen van leerlingen wanneer zij op een geheel eigen manier de stof gaan verwerken (Snikkers, 2018).

Kunstvakken

“Waldorfscholen willen in gelijke mate intellectuele, creatieve, kunstzinnige, praktische en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren ontwikkelen. De Waldorfschool is een school voor alle soorten begaafdheid.” (eigen vertaling, Boettger, 2022)

Tijdens de hele schoolcarrière nemen leerlingen deel aan een breed kunst curriculum. Ambachtelijke en beeldende vorming, muziek, euritmie en drama zijn hier onderdeel van. Naast dat dit de mogelijkheid creëert om talenten te ontdekken en ontwikkelen (Clark & Zimmerman, 1998; Gangé 2018), draagt kunstonderwijs ook bij het stimuleren van emotionele ontwikkeling en betrokkenheid (Petrash, 2002) en het ontwikkelen van wilskracht (Snikkers, 2020). Volgens Dabrowski kunnen leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid een hoge mate van verbeeldingskracht, gevoel voor esthetiek en een rijke emotionele binnenwereld hebben (Daniels & Piechowski, 2019). Het ruime aanbod aan kunstvakken geeft leerlingen de ruimte om vanuit eigen autonomie en creativiteit tot ontwikkeling en persoonsvorming te komen (Petrash, 2002).

Vaste mentor in klas 7 en 8.

Doordat de eerste twee jaar vrijwel dagelijks contact is tussen de mentor en de klas krijgt de mentor een goed beeld van de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen. De mentor kan de leerling extra uitdaging en ondersteuning bieden waar nodig. Daarnaast is het mogelijk dat er een goede relatie tussen leerkracht en leerling ontstaat, wat bijdraagt aan het welzijn en motivatie voor schoolwerk.

## Signaleren

Wanneer we signaleren, stellen we de onderwijsbehoefte van de leerling centraal.

Bij de overgang van de onderbouw naar de brugklas worden er gesprekken gevoerd met de nieuwe leerlingen, mentor, ouders en waar nodig de hoogbegaafdheidsspecialist.
In deze gesprekken komen verschillende onderwerpen naar voren, waaronder welke ondersteuning en uitdaging de leerling al heeft gehad en op dat moment nodig heeft. De uitkomsten van deze gesprekken worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem van magister.
Middenbouw mentoren hebben met ouders en leerlingen, twee keer per jaar, tien-minuten gesprekken en zo nodig extra ingeplande gesprekken, en houden zo een vinger aan de pols. Daarnaast spreekt de mentor de leerling met enige regelmaat tijdens schooltijd.

De mentoren van klas 7 en 8 hebben een goed beeld van de klas en individuele leerlingen. Doordat de mentor de klas vrijwel dagelijks ziet, is de mentor in staat te signaleren wanneer er mogelijk een gat ontstaat tussen de onderwijsbehoefte en het onderwijsaanbod. Dit vraagt om alertheid, geduld en creativiteit van de leerkracht (Snikkers, 2018).
De leerkracht kan, wanneer nodig (eventueel in samenspraak met de hoogbegaafdheidsspecialist), aanpassingen maken zodat er weer aansluiting met het onderwijs kan worden gevonden.

Naast de mentoren kunnen de vakleerkrachten door waarneming en metingen kenmerken van hoogbegaafdheid signaleren en onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

Tijdens vergaderingen worden klassen en leerlingen besproken wat een signaleermoment kan zijn.

Het label ‘hoogbegaafdheid’ is niet nodig voor het maken van een pedagogisch en didactisch handelingsplan dat bij de onderwijsbehoefte van de leerling aansluit. Echter, wanneer ouders sterke vermoedens hebben dat hun kind kenmerken heeft van hoogbegaafdheid of de leerling een verklaring heeft, nodigen wij de ouders uit hierover met de mentor en/of hoogbegaafdheidsspecialist in gesprek te gaan om sneller onderwijs op maat te kunnen aanbieden.

Evalueren meetinstrument: CBO screening. 2024-2025 eerste jaar dat we dit doen in de 8ste.
Volgend schooljaar, begin 8ste of 7de?

## Differentiëren

Geen één leerling is hetzelfde. Dat geldt ook voor leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Het is daarom belangrijk om per individu te kijken wat hij of zij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen (Snikkers, 2020; Bakx et al., 2021). Little (2018) beschrijft leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid als snel denkend, met een sterk geheugen en die met complexere materie aan de slag kunnen. Daarnaast geeft o.a. Dabrowski aan dat deze leerlingen hooggevoelig en snel overprikkeld kunnen zijn (Daniels & Piechowski, 2019).

Vaak is het zo dat je pas je onderwijs aanpast als de leerling vastloopt (Bakx, 2021). Ook al proberen we dat te voorkomen, toch komt dat ook bij ons op school voor.

Mogelijk aanpassingen binnen en buiten de les:
- compacten van de stof in de periode en vaklessen (versnellen in de klas)

- verrijken van de stof in de periode en vaklessen (in de vorm van verdiepen of verbreden in de klas)

- verbreden buiten de lessen om: een extra vak

- versnellen buiten de lessen om: een klas overslaan

- in een rustige plek (bijvoorbeeld mediatheek) kunnen werken

- aangepast rooster

Extra activiteiten:

Daarnaast is het mogelijk om binnen de school aan extra activiteiten deel te nemen die aansluiten bij hun interessegebied.

- leerlingenraad

- deelnemen aan de drama club

- redacteur of schrijver schoolkrant

- leerlingmentoraat

- deelname open podium

- pestpreventie

- feestcommissie

- We staan open voor extra ideeën vanuit de leerlingen (bijvoorbeeld het organiseren van schaaktoernooien)

Extra ondersteuning
De mentor, vakleerkrachten, leerlingen en ouders kunnen extra ondersteuning van de hoogbegaafdheidsspecialist of/en remedial teacher vragen wanneer de leerling vastloopt binnen het onderwijsproces. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn, bijvoorbeeld; verveling, statische mindset, hulp nodig bij het ‘leren leren’, perfectionisme, faalangst, zich niet gezien voelen of niet goed voelen in de groep.
Deze ondersteuning kan één op één of in groepsverband plaatsvinden. Daarnaast zijn er verschillende vormen waarin de ondersteuning plaats vindt:

* Persoonlijk mentor
De hoogbegaafdheidsspecialist kan ingezet worden als persoonlijk mentor en in samenspraak met de leerling (en ouders) een begeleidingsplan bespreken. De inhoud en frequentie daarvan verschillen per leerling.
Ook kunnen de leerlingen een eigen persoonlijk mentor kiezen. De hoogbegaafdheidsspecialist zal in overleg met deze leerkracht meedenken wanneer dat nodig is.
* Losse begeleidingsgesprekken
Soms volstaat het om zo nu en dan korte gesprekken te hebben waarin leerling zijn of haar successen, zorgen en vragen met de hoogbegaafdheidsspecialist kan bespreken.

De specialist formuleert adviezen die voortkomen uit de begeleidingsgesprekken en communiceert dit met de leraren.

Buitenschoolse talentenprogramma’s
Wanneer een leerling zich buiten school op hoog niveau ontwikkelt binnen een bepaald domein (bijvoorbeeld sport of kunst), dan is het mogelijk om in overleg een aangepast rooster of vrijstelling te krijgen zodat de leerling de ontwikkeling binnen school en buiten school beter kan combineren.

Overgangsbesluit
Op de vrijeschool wordt de toelating naar een volgend leerjaar niet enkel gekeken naar cijfers maar naar de hele ontwikkeling en leerbehoefte van de leerling (Boettger, 2022). De behaalde resultaten vormen de basis om van daaruit verder te kijken wat het beste is in de ontwikkeling van het kind.
Onderpresteren komt vaak voor bij leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid (Siegle & McCoach, 2018). Hier wordt rekening mee gehouden bij het plaatsen van leerling naar een volgend schooljaar.
Daarnaast is de emotionele en sociale ontwikkeling een belangrijke factor die we laten meewegen bij de toelating en het plaatsen van leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid voor een volgend schooljaar.

Ondersteuning door een specialist

De school heeft een hoogbegaafdheidsspecialist in dienst die er niet alleen is voor de leerlingen, maar ook voor het onderwijzend personeel. Er vindt op verschillende manieren ondersteuning plaats.
De specialist communiceert over de theoretische perspectieven op (hoog)begaafdheid en bespreekt de onderwijsbehoefte van deze groep leerlingen. Naast het verzorgen van kennisoverdracht, werkt de specialist samen met secties, en ondersteunt mentoren.

## Literatuurlijst

Bakx, A. W. E. A., van Gerven, E. W. J. M., & Weterings-Helmons, A. (2021). *Hoe dan?! Pakkend
 onderwijs voor begaafde leerlingen*. Uitgeverij Pica.

Biesta, G. (2015) *Het prachtige risico van onderwijs.* Phronese

Boettger, C. (2022). *Waldorfpädagogik und Hochbegabung: Fragen – Methoden – Kontext*. Verlag am
 Goetheanum.

Clark, G., & Zimmerman, E. (1998). Nurturing the arts in programs for gifted and talented students.
 *Phi Delta Kappan, 79*(10), 752–755.

Dai, D. Y. (2018). A history of giftedness: A century of quest for identity. In S. I. Pfeiffer, E. E.
 Shaunessy-Dedrick, & M. E. Foley-Nicpon (Eds.), *APA handbook of giftedness and
 talent* (pp. 3-23). American Psychological Association.

Dabrowski, K., Piechowski, M. M. (1977). Theory of levels of emotional development. Oceanside, NY:
 Dabor Schience
In: Daniels, S., & Piechowski, M. M. (2019). *Leven met intensiteit: Over begrip voor de sensitiviteit,
 prikkelbaarheid en emotionele ontwikkeling van begaafde kinderen, adolescenten en
 volwassenen*. Novilo.

Daniels, S., & Piechowski, M. M. (2019). *Leven met intensiteit: Over begrip voor de sensitiviteit,
 prikkelbaarheid en emotionele ontwikkeling van begaafde kinderen, adolescenten en
 volwassenen*. Novilo.

Gangé, F. (2018) Academic talent development: Theory and best practices. In S.I. Pheiffer,
 APA Handbook of giftedness and talent: (pp. 163-183). American Psychological
 Association

Kieboom, T. (2015) *Hoogbegaafdheid: Als je kind (g)een Einstein is*. Uitgeverij Lannoo nv.

Little, C.A. (2018). Teaching strategies to support the education of gifted learners. In S.I. Pfeiffer, E.E.
 Shaunessy-Dedrick, M.E. Foley-Nicpon. (Ed.), APA Handbook of Giftedness and Talent (pp.
 371-385). American Psychological Association. (Hoofdstuk 24, p. 371-381)

Mayo, A. (2015). *Autonomie in verbondenheid* [Lectorale rede, Hogeschool Leiden]. Hogeschool
 Leiden.<https://hsleiden.mediamission.nl/Mediasite/Play/b7e2c48d73824cc8b7c5aa62ca4aaea91d>

Petrash, J. (2002). *Understanding Waldorf education: Teaching from the inside out*. Gryphon House.

Renzulli, J. S. (1978). "What makes giftedness? Reexamining a definition." Phi Delta Kappan, 60(3),
 180-184

Siegle, D., & McCoach, D. B. (2018). Underachievement and the gifted child. In S. I. Pfeiffer,
 E. E. Shaunessy-Dedrick, & M. E. Foley-Nicpon (Eds.), *APA handbook of giftedness
 and talent* (pp. 559-573). American Psychological Association.

Snikkers, S. (2020, 11 december). *Hoogbegaafd in het Vrijeschoolonderwijs* (Aflevering 8) [Podcast].
 In J. J. Hubeek (Host), *Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs*.<https://waarden-vrijeschool.captivate.fm/episode/8-saskia-snikkers-hoogbegaafd-in-het-vrijeschoolonderwijs>

Snikkers, S. (2018). *Heb je dat kind gezien? Over begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op de
 vrije school*. Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs, Hogeschool Leiden.

Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2000). *Teaching for successful intelligence: To increase student
 learning and achievement.* Bloomington, IN: Solution Tree Press.
In: Schrover, E. (2015). *Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen: Verrijkingstrajecten met effect*.
 Uitgeverij Van Gorcum

Ziegler, A., & Heller, K.A. (2000). Conceptions of giftedness from a meta-theoretical perspective. In
 K.A. Heller, F.J. Mönks, R.J. Sternberg and R.F. Subotnik (Eds.), *International handbook of
 giftedness and talent* (pp. 3-21). Oxford: Elsevier Science Ltd.