Sociale media

### Lesvoorbereiding filosoferen met kinderen i.h.k.v. Wereldfilosofiedag 2021Auteur: Nynke van Uffelen

# Lesvoorbereiding

**Lesduur: ongeveer 105 minuten**

## Lesdoelstellingen

* De leerlingen kunnen een niet-filosofische van een filosofische vraag onderscheiden.
* De leerlingen leren het verschil kennen tussen de wereld van de zichtbare, tastbare dingen en die van de ideeën/opvattingen.
* De leerlingen leren wat een argument is.
* De leerlingen leren een standpunt in te nemen.
* De leerlingen luisteren naar elkaar.
* De leerlingen beseffen dat niet alles wat op de (sociale) media staat, waar hoeft te zijn.
* De leerlingen zien in dat de beeldvorming op sociale media vaak te rooskleurig is: er kan ook een andere kant van het verhaal bestaan.

## Lesschema

|  |  |
| --- | --- |
| Timing / Duur | Leerinhoud, werkvormen, media en andere middelen, eventueel (didactische) vragen |
| 10 min | Even voorstellen: iets unieks over jezelf zeggen, en als dit ook op iemand anders van toepassing is, moet je gaan zitten. Hoe was jullie weekend?  |
| 20 min | Wie weet wat een filosoof doet?Ik zal jullie in een kort, maar heel oud, verhaaltje vertellen wat een filosoof doet. Dit verhaaltje komt van de filosoof Plato. Het gaat zo: er zitten een paar mannen in een grot. Ze zijn vastgebonden en ze kijken naar de rotswand. Ze kunnen niet achterom kijken. Op die rotswand verschijnen allemaal figuren, schaduwen. Van een vogel, van een vis… De mannen zitten daar al hun hele leven en kijken naar die schaduwen. Ze denken dat die schaduwen de echte wereld is. Maar op een gegeven moment maakt één iemand zich los en kijkt achterom. Hij ziet dat er een vuur brandt in de grot, en dat er voorwerpen (een vogel, een vis) voor het vuur worden gehouden. Het vuur en de vogel maken de schaduwen. Dit is dus de echte wereld! Hij gaat zelfs nog verder en gaat de grot uit. Daar ziet hij de echte wereld, en de zon. De man beseft dat er veel meer is dan wat hij tot nu toe heeft gedacht. Hij gaat terug naar de grot en probeert de andere mannen over te halen om ook naar buiten te gaan. Hij zei: ‘Dit zijn slechts schaduwen! Dat is niet de echte vogel!’ Maar de mannen wilden niet luisteren. Een filosoof is op zoek naar de waarheid. De échte vogel. Maar veel mensen willen niet luisteren, of ze denken dat ze de waarheid al weten. Maar veel mensen denken iets te weten, maar eigenlijk klopt dat helemaal niet. De filosoof gaat daarom de grot uit: hij/zij gaat op onderzoek. Ik ga ook met jullie op onderzoek naar de waarheid. En een filosoof doet dat door vragen te stellen. Maar niet zomaar vragen. We gaan eerst een oefening vragenstellen doen. Kom maar in een kring zitten: een iemand in het midden (en geen lege stoel). De persoon in het midden moet een stelling zeggen volgens de onderstaande criteria, beginnend met “Iedereen die…”. Iedereen die zich aangesproken voelt, moet van plaats wisselen. De persoon in het midden moet zo snel mogelijk op een lege plaats gaan zitten; de traagste deelnemer moet in het midden gaan staan. 1. Eerste ronde : alleen dingen die **hier en nu** **zichtbaar** zijn (bijv. "iedereen die een zwarte broek heeft, moet van plaats wisselen")
2. Tweede ronde : alleen dingen die je **kan waarnemen**, maar niet noodzakelijk hier en nu (bijv. "iedereen die thuis een zus heeft, moet van plaats wisselen"). Hier is het belangrijk dat ieder eerlijk is.
3. Derde ronde : alleen **opvattingen** (bijv. "iedereen die denkt dat God bestaat, moet van plaats veranderen"). Dus iets wat je niet ziet.
4. De derde ronde + de **vragenvlinder**: deze loopt rond en mag iemand op de schouder tikken. Een keer tikken betekent dat diegene een argument moet geven; twee keer tikken, betekent dat diegene twee argumenten moet geven. Want filosofie gaat niet alleen over wát je vind, maar ook waarom.
5. Nummer 4, maar dan met een **tweede vragenvlinder** die vragen mag stellen aan de eerste aangetikte.

Waarom was de laatste ronde de moeilijkste? Waarom? Wat hebben jullie geleerd? Welke opvattingen is jullie bijgebleven?  |
| 35 min | We gaan het hebben over de media. Wat zijn media? Wie heeft voorbeelden? Wie weet wat sociale media zijn? Wie heeft voorbeelden? De leerlingen werken samen in groepjes van twee (en desnoods een groepje van drie). Elk groepje krijgt van mij een A4’tje met foto’s (zie bijlage 1). Ze moeten hier één filosofische vraag bij bedenken. Dus een vraag over iets wat je niet ziet. ‘Waarom’, ‘Mag/moet je’, ‘Wat als’…We kiezen samen één vraag: iedereen mag twee keer stemmen op zijn/haar favoriete vraag. We voeren een filosofisch gesprek over deze vraag. Mogelijke interessante invalshoeken:1. Mag het nieuws zomaar alles laten zien?
2. Mag je liegen in de media?
3. Mag iedereen het nieuws zien?
4. Mag je zomaar iedereen filmen?
 |
| 40 min | Kijk, ik heb negen foto’s meegenomen. Dit zijn allemaal profielfoto’s van mensen van facebook. Bekijk deze foto’s eens goed. * Wat valt jullie op?
* Waarom maken mensen profielfoto’s, denken jullie?
* Leg de foto’s op een bepaalde volgorde. Overleg maar met elkaar welke volgorde. Waarom hebben jullie deze volgorde gekozen? (Uiteindelijk: de opdracht geven om ze op volgorde te leggen van ‘coolheid’.)

Mensen zijn niet altijd wat ze lijken. Ze doen soms online alsof ze iemand anders zijn. Ze zetten mooie plaatjes op het internet waarop ze aan het lachen zijn, terwijl ze eigenlijk heel verdrietig zijn. Of ze maken een stoere foto terwijl ze eigenlijk onzeker zijn. Jullie mogen allemaal een plaatje uitkiezen. Jullie mogen hun online profiel maken (zie bijlage 3), maar ook hun offline profiel: hoe zijn ze in het echt? Jullie mogen voor het offline profiel tekenen, schrijven, knippen en plakken.  |
| 5 min | We eindigen de les met een complimentje. |

## Verantwoording werkvormen en didactische principes

### Didactische werkvormen en media:

* We beginnen klassikaal. Ik geef elke leerling individueel aandacht: iedereen mag zijn/haar weekend vertellen. Ook stel ik mezelf voor om meteen een positieve sfeer te creëren.
* Ik vertel klassikaal een verhaaltje over wat een filosoof doet. Iedere leerling krijgt zo een beeld van wat filosofie is, en wat wij komende vijf lessen gaan doen.
* Hierna spelen we een filosofisch spel. Spelenderwijs leren de kinderen abstract denken.
* Hierna laat ik de leerlingen in groepjes werken: ik geef ze foto’s en ze mogen zelf een filosofische vraag bedenken. Ik maak de groepjes niet te groot, zodat er een variëteit aan vragen ontstaat; ik doe dit echter niet individueel, want het is de eerste keer en leerlingen kunnen elkaar zo helpen. Samen kunnen ze misschien een mooiere/betere vraag verzinnen.
* Hierna voeren we een ‘echt’ filosofisch gesprek over een vraag die kinderen zelf hebben bedacht en goedgekeurd via een stemronde. Dit zou de leerlingen moeten motiveren om erover na te denken.
* Vervolgens zet ik iedereen aan een grote tafel; ze werken individueel aan een creatieve opdracht, maar kunnen toch met elkaar communiceren en goede ideeën uitwisselen. Dit moet een creatieve flow op gang brengen.
* Ik eindig klassikaal met een positieve noot: iedereen mag een complimentje geven aan iedereen.

### Didactische principes:

* Aanschouwelijkheidsprincipe: ik begin met het vragen naar concrete voorbeelden van sociale media. Ik vraag ook voortdurend om voorbeelden te geven in het socratische gesprek en dergelijke.
* Activiteitsprincipe: de leerlingen moeten participeren in elke fase van de les. Ze moeten van plaats wisselen, en dus een mening bedenken, in het beginspel en ze moeten luisteren tijdens dat spel en het filosofische gesprek, want ik vraag regelmatig aan iemand om te herhalen wat een ander zei.
* Integratieprincipe: dit is de eerste les en ik veronderstel geen voorkennis. Ik leg dus vanaf het begin uit wat een filosoof doet, wat een argument is…
* Geleidelijkheidsprincipe: ik begin heel simpel, bij het stellen van vragen over het zichtbare aanwezige. Langzaam maken we de beweging richting het abstracte.
* Belangstellingsprincipe: sociale media zit niet in de leefwereld van alle kinderen, maar media toch wel. Iedereen kijkt tv en heeft wel eens een kinderjournaal gezien. iedereen weet wat YouTube en facebook zijn. Ze hebben al een telefoon of willen er een. Door steeds de link te maken naar hun leefwereld via voorbeelden en verhalen, hoop ik belangstelling op te wekken voor het onderwerp.

# Bijlages

## 1 Foto's media

## 2 Profielfoto's

## 3 Social media profiel