**Mestringsforventning, trivsel og frafall**

Anne Grete Danielsen og Hege E. Tjomsland. (2020). Mestringsforventning, trivsel og frafall. I Krumsvik & R. Säljö (Red.), *Praktisk-pedagogisk utdanning: en antologi.* (2. utgave, s. 497–525). Fagbokforlaget.

Som lærer skal du kunne møte alle elever med ambisiøse, men realistiske forventninger. Formidle at elevene stadig er i utvikling slik at de får tillit til egne evner.

Veldig mange slutter eller fullfører ikke VGS (43%), disse problemene starter allerede i grunnskolen.


Langtidskonsekvensene av frafall kan være fattigdom, arbeidsledighet og sosial eksklusjon – dermed er frafall en stor utfordring for samfunnet og den enkelte elev.

* Frafall handler gjerne om svakt engasjement og tilknytning til skolen, lave faglige prestasjoner, manglende tilpasning fra skolen, psykiske vansker, oppvekst og hjemmeforhold

Stimulering av skolemotivasjonen er svært sentral.

* Dette står også sentralt i overordnet del

De positive prosessene i et mestringsorientert læringsmiljø = Beskyttelsesfaktor – motsatt av risikofaktorer



**Frafall – hvem er det som faller fra?**

1994 – alle rett til videregående opplæring = flere oppnår studie- eller yrkeskompetanse

Før reformen var gjerne de som ikke utdannet seg allerede i lønnet arbeid, i dag er det ikke slik. Sammenheng mellom lav utdanning og høy arbeidsledighet – tall fra SSB

Norge ligger langt unna snittet i andre OECD- land på hvor mange som fullfører videregående til normal tid.

Allikevel er det mange som kommer tilbake i voksen alder for å ta opp igjen skolen.

Generelt viser forskningen at de elevene som har svake karakterer fra grunnskolen, er minoritetsspråklige, gutter og yrkesfagelever med dårlige grunnferdigheter har størst risiko for frafall på videregående.

Som resultat for å bekjempe dette ble fraværsgrensa innført = mindre fravær og bedre karakterer.

* Litt flere elever som blir stående uten vurderingsgrunnlag. Disse elevene er sårbare og høy frafallsrisiko.

**Mestringsorientert læringsmiljø**

Livsmestring er sentralt i læreplanen – tverrfaglig.

Skolen skal være et trygt og godt sted for å lære elevene.

Fra figuren over ser vi at bedre tilhørighet, kompetanse og autonomi på skolen bidrar til sterk skolemotivasjon, bedre prestasjoner og positiv utvikling.

* Lærere trenger kunnskap om hvordan de kan utvikle et slikt læringsmiljø

Fiendskap, kaos og tvang i læringsmiljøet kan bidra til synkende motivasjon, svake karakterer og lavere tilfreds.

**Opplevd tilhørighet og skoletrivsel**

Som vi ser i figuren over er sosial tilhørighet og inkludering i det sosiale læringsmiljøet på skolen er viktig aspekter og forutsetning for trivsel på skolen.

Elevundersøkelsen som årlig gjennomføres blant 5. trinn og Vg3 viser at elever skårer svært høyt på sosial trivsel.

Mistrivsel på skolen kan reflektere fremmedgjøring eller manglende tilhørighet til skolen.

Skolene skal ha nulltoleranse for mobbing, da mobbing er med på å senke trivsel.

To ungdomsskole elever beskriver sammenhengen mellom vennskap, skoletrivsel og læring:

Har man ingen venner på skolen, så vil man sannsynligvis ikke ha noe lyst til å gå

på skolen. Man vil ikke, hva skal jeg si, klare å lære. Man vil ikke ha motivasjon for

å lære fordi man gruer seg til å gå på skolen, fordi man ikke har noen å snakke med.

Når du sitter på skolen og har en dårlig dag. Du føler at ingen liker deg, ingen

syns at du er hyggelig, ingen vil sitte med deg, så vil du ikke sitte og lære. Du

grubler istedenfor over hvorfor du ikke har noen å snakke med i friminuttene.

Tilhørighet er et sentralt psykologisk behov.

Når elevenes behov for tilhørighet blir tilfredsstilt på skolen, vil det gjøre det lettere for dem å identifisere seg sosialt og faglig i skolen.

**Varme (versus fiendskap) i læringsmiljøet**

Elev-lærer-relasjonen er viktig for elevenes tilhørighet – avgjørende for utvikling av godt læringsmiljø.

Eleven skal oppleve å bli godt likt av læreren.

På videregående skole rapporteres det om lav grad av støtte fra lærerne.