# 4 Soorten vragen

## Scanvragen

Bij scanvragen wordt er gericht gevraagd naar bepaalde concrete informatie. Je hoeft hiervoor niet de hele tekst te lezen, maar scant de tekst op bepaalde woorden totdat je de passage gevonden hebt waarin je denkt het antwoord te kunnen vinden.

 *Aanpak*

1. Lees de vraag.
2. Bedenk waar je het antwoord zou kunnen vinden.
3. Scan de tekst op deze informatie.
4. Lees de uitgekozen passage nauwkeurig.
5. Formuleer een antwoord.

## Stappenplan voor het maken van scanning

Je gebruikt ***scanning*** als je in **korte tijd** **specifieke informatie** uit een tekst moet halen. Deze teksten staan vaak **aan het eind** van **een examen**.

Hierbij kun je globaal 2 tekstsoorten onderscheiden:

**a) gewone teksten** en

**b) inhoudsopgaven of indexen**.

## Gewone teksten

1. Lees de zoekopdracht/vraag goed door.
2. Lees de titel en gebruik de **ELZA methode** (**eerste en laatste zin van de alinea**).
3. Probeer voor jezelf te formuleren wat het onderwerp van de tekst is.
4. Zoek nu naar de gevraagde informatie.
5. Controleer of je echt de vraag hebt beantwoord.

## Inhoudsopgaven of indexen

1. Lees de zoekopdracht/vraag goed door.
2. Kijk naar de verschillende rubrieken, staan ze alfabetisch, op onderwerp, enz.
3. Lees de ‘**kopjes’** en beslis dan of het nodig is het bijbehorende stukje te lezen.
4. Er staat niet altijd bij hoeveel antwoorden je op moet schrijven. Zorg dan dat je er geen vergeet.
5. Controleer of je echt de vraag hebt beantwoord.

**Let op**: Het kan voorkomen dat naar iets gevraagd wordt dat **niet** in de tekst staat. Soms moet je gewoon ‘**nee’** of ‘**geen’** op **durven** schrijven.

## Open vragen

Bij een open vraag worden geen keuzemogelijkheden gegeven en moet je dus zelf een antwoord formuleren. Je moet ze meestal in het Nederlands beantwoorden.

*Aanpak:*

1. Lees de vraag nauwkeurig.
2. Lees het stuk tekst waar de vraag over gaat gedetailleerd.
3. **Onderstreep** het gedeelte waarin het antwoord staat.
4. Beantwoord een vraag in kort en bondig Nederlands.
5. Lees de vraag en het antwoord nog eens door om te controleren of je echt wel antwoord op de vraag hebt gegeven.
6. Beperk je antwoord tot datgene wat wordt gevraagd. Als er een reden gevraagd wordt en je geeft er meer, **telt alleen** **de eerste reden**.
7. Houd je aan het maximaal aantal woorden.
8. **Bij citeren de eerste 2 en de laatste 2 woorden opschrijven**. Dus geen hele zinnen

## Meerkeuzevragen

Om meerkeuzevragen goed te kunnen beantwoorden, **zoek** je naar **aanwijzingen** in de tekst waarop de **vraag betrekking** heeft. Soms leiden aanwijzingen niet direct naar het juiste antwoord. Vaak lijken **meerdere antwoorden juist**. In dat geval moet je de **afstreepmethode** gebruiken.

**Aanpak**

1. Bekijk de tekst (oriënterend lezen) om een idee te krijgen waar de tekst over gaat.
2. Ga na wat je al weet over het onderwerp.
3. Lees de meerkeuze vraag (alleen de vraag!).
4. Evt. gebruik je de ELZA methode om de tekst te lezen (eerste en laatste regel van de alinea).
5. Let extra op de eerste en laatste zinnen van de alinea. Hierin staat vaak de belangrijkste informatie.
6. Zoek in de tekst naar aanwijzingen die belangrijk kunnen zijn voor je keuze en onderstreep deze woorden: bijv.: signaalwoorden: Ze geven tegenstellingen, oorzaken, gevolgen, redenen, enz aan.
7. Probeer eerst eigen antwoord te bedenken
8. Daarna pas de alternatieven lezen
9. Het meest lijkende alternatief kiezen
10. Lukt dat niet, streep dan de foute en minst waarschijnlijke antwoorden door.
11. Lees als je tijd hebt aan het eind als je tijd hebt de vragen en de antwoorden die je gekozen hebt een keer door. Dit moet eigenlijk een redelijke weergave van de tekst zijn.

## Let op:

* De antwoorden staan in alfabetische volgorde dus het kan gebeuren dat je 6 keer achter elkaar A krijgt, puur toeval.
* Als maar een deel van het antwoord goed is, is het fout.
* 2 antwoorden vallen vaak al af omdat het ‘onzinantwoorden’ zijn.
* ook als je meteen weet dat antwoord A goed is moet je de andere antwoorden lezen. Je weet maar nooit ….
* Het goede antwoord is meestal een stukje uit de tekst in andere woorden.
* Schakel je eigen mening over het onderwerp uit. Als er in een antwoord staat dat Hitler een onmens was, is dit toch fout als het niet in de tekst staat.

## Gatentekst (invulvragen)

In een gatentekst is een woord of woordgroep weggelaten. De ontbrekende woorden moet je invullen.

*Aanpak*

1. Lees de tekst vóór en na het gat nauwkeurig.
2. Lees de antwoorden nog niet.
3. Bepaalde **functie** van het in te vullen woord of tekstgedeelte.
4. Bepaalde **woordsoort** die ingevuld moet worden.
5. Bepaal wat het **verband** is tussen het deel vóór en na het gat.
6. **Verzin** **zelf** een invulling.
7. Schrijf zo veel mogelijk de **vertaling** achter elk antwoord.
8. Als je genoeg tijd hebt kun je de overgebleven woorden in een woordenboek opzoeken
9. **Kies** het juiste antwoord en vul dat op de plek van het gat in de zin
10. Controleer of de andere woorden echt fout zijn
11. Als je het juiste antwoord niet kunt vinden neem je de afstreepmethode. Je streept de antwoorden weg die echt niet kunnen
12. Als je genoeg tijd hebt kun je de hele tekst nog een keer doorlezen. Soms begrijp je de tekst pas als alle gaten gevuld zijn .

Bronnen:

<http://edu.hethooghuis.nl/en/lets-go-digital/4-VMBO-k/leerlingen%20CD%20ROM/tekstverklaren/Leesstrategie%C3%ABn%20bij%20examenteksten.htm>

[file:///F:/Master%20Duits/module%20arrangeren/421-831-1-SM%20artikel%20van%20prof.%20Westh..pdf](file:///F%3A/Master%20Duits/module%20arrangeren/421-831-1-SM%20artikel%20van%20prof.%20Westh..pdf)

[*https://leeuwenhorstduits.wikispaces.com/file/view/Leesstrategiëen.doc*](https://leeuwenhorstduits.wikispaces.com/file/view/Leesstrategi%C3%ABen.doc)