3-4-2019

lisa steenbergen

Arrangeren Digitaal Lesmateriaal OIDS

ADL

Opdracht B1 en B2

Inhoud

[Opdracht 1B 2](#_Toc6397943)

[Opdracht 2B: 5](#_Toc6397944)

# Opdracht 1B

|  |  |
| --- | --- |
| **Titel van het leerarrangement:** | Bloedsomloop 1 |
|  |  |
| **Onderwerp van de les** | Bloedsomloop |
| **Doelen van de les** | Aan het einde van de wikiwijs ben je in staat om:- De volgende onderdelen van het hart te herkennen en te benoemen: Rechter boezem, rechter kamer, linker boezem, linker kamer, hartkleppen (in het algemeen), de hardtussenwanden.- De volgende aderen die aansluiten op het hart kunnen benoemen bij functie en herkennen aan omschrijvingen: onderste holle ader, longslagader, longader, aorta.- De wegen van de kleine en grote bloedsomloop te benoemen met functie met de verschillende betrokken aderen en te de kleine en grote bloedsomloop te herkennen aan de aangegeven organen.- De functies van drie verschillende bloedcellen te benoemen en de reden van de functie te noemen van rode bloedcellen en bloedplaatjes, moleculair gezien. |
| **Beoogde doelgroep:**  | Verpleegkunde niveau 4, MBO |
| **Beoogde toepassing** | Ik zou dit materiaal inzetten op het moment dat ik van te voren weet dat ik in de toekomst een moment niet aanwezig kan zijn. Dan kan ik specifiek voor die les materiaal ontwikkelen zodat de leerlingen alsnog zelfstandig aan de slag kunnen. Ik zal het materiaal da ook onderbouwen met video ondersteuning voor extra uitleg e.d. |
| **Beginsituatie** | Ik heb het lesmateriaal opgesteld voor eerste jaars verpleegkundigen niveau 4, maar ik heb wel verschillende onderwerpen uit verschillende hoofdstukken gehaald, daarom kan ik nu geen indicatie geven over de voorkennis van de leerlingen omdat ik zelf het materiaal op mijn manier heb ingericht. Wel kan ik zeggen dat alle studenten hun VMBO tl diploma hebben gehaald en daarbij het vak biologie hebben laten afnemen op het examen. |
| **Eventuele opmerkingen:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lespagina | **P: pedagogisch****Welke leeractiviteiten vinden plaats? Geef een korte beschrijving per lespagina.****Hoe is rekening gehouden met leerverschillen?** | **T: technisch****Welke digitale middelen zijn toegepast en welk effect hoop je te bereiken?****Welke meerwaarde verwacht je van de inzet van digitale middelen?** | **C: content****Inhoud:** **Wat is eigen materiaal of verzameld materiaal?** |
| Startpagina | Hier vindt een introdcutie plaats van de wikiwijs zelf. Daarin komt naar voren wat de leerlingen moeten weten voor het werken met de wikiwijs en wat er allemaal te vinden is. Ook zullen de leerdoelen aan bod komen zodat de leerlingen weten waar ze naar toe werken. | Op de startpagina is het persoonlijke videomateriaal ingezet met als doel een persoonlijke draai te geven aan het werken met wikiwijs. Ik hoop dat de leerlingen door een antusiaste opening van de wikiwijs gemotiveerd zullen zijn om aan de slag te gaan met het digitaal lesmateriaal. | Ik heb op de startpagina volledig gebruik gemaakt van zelf ontworpen leerdoelen, die specifiek aangepast zijn op de wikiwijs. |
| Instructie  | Hier vindt echt het leren van de gegeven informatie plaats. Dit is vooral theorie met weinig video ondersteuning omdat ik wil kijken hoever de leerlingen komen met alleen de theorie. De resultaten hiervan zal ik zien in de verwerkingsopdracht/proeftoets | Hier is vooral gebruik gemaakt van tekst en plaatjes. Bewust om te kijken wat de leerlingen kunnen leren van alleen lesmateriaal. Zo heb ik voor het vervolg een inzicht waar de leerlingen het beste mee kunnen werken. | Dit is vooral verzameld lesmateriaal maar er zitten ook kleine stukjes in die ik zelf heb bedacht ter aanvulling. Alle informatie is gecheckt op correctheid. |
| Verwerkingsopdrachten | Tijdens de proeftoets gaan de leerlingen de opgedane kennis testen aan de hand van verschillende soorten vragen. Dit geeft inzicht over de voortgang van de leerlingen. | De leerlingen werken in een interactieve toets die ontwikkeld is in Wikiwijs. Hiermee krijg ik als docent een inzicht over de voortgang van de leerlingen | Ik heb alle vragen zelf bedacht en gemaakt. De vragen zijn wel gebaseerd op de lesstof uit de zelfgemaakte hoofdstukken in wikiwijs. |
| Remidiërend / verrijkend | Op basis van het cijfer die de leerlingen krijgen worden ze doorverwezen naar verrijkende lesstof of herhalende lesstof.  | Hierin zijn de twee educatieve tools verwerkt, één bij verrijkend en één bij remidiërendToegevoegde waarde is het op een leuke manier oefenen met de lesstof waardoor lesstof beter kan blijven hangen | Ik heb alle termen gebruikt uit mijn wikiwijs maar al het materiaal verder zelf gemaakt met behulp van de sites waar de tools op staan. |
| Eindbeoordeling | In de eindbeoordeling gaan de leerlingen voor de laatste keer toetsen of ze de lesstof echt goed beheersen of niet. Hiermee wordt de wikiwijs afgesloten. | Ook hier staan interactieve toetsvragen die de leerlingen prikkelen om na te denken over de opgedane lesstof.Doel hiervan is de eindstand van de leerlingen te bepalen en daarmee het testen of de leerlingen eht iets hebben onthouden of niet. | Ik heb alle vragen zelf ontwikkeld op basis van de stof uit mijn wikiwijs. |
| Overig  |  |  |  |

# Opdracht 2B:

Een simpele stelling: Ik BEN HET NIET EENS MET DIGITAAL TOETSEN!!! Zo, nu ik de aandacht heb wil ik even vertellen waarom ik dit vind.

Leerlingen zitten steeds meer uren achter een scherm. ‘*Kinderen die te veel bezig zijn met een smartphone of tablet kunnen risico’s lopen in hun ontwikkeling’* Dit is een quote van bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Peter Nikken. Als dit zo slecht is voor de ontwikkeling van leerlingen, waarom zouden we het afnemen van digitale toetsen dan stimuleren? Al deze extra schermtijd helpt niet mee om schermtijd van kinderen in te perken. De leerlingen moeten namelijk ook oefenen met het maken van toetsen online, waardoor ze dus ook meer tijdens de les bezig zijn op schermen en minder uit boeken bezig zijn.

Ook vraag ik mij af hoe dit digitaal toetsen uitpakt voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Ondanks vergrotingen makkelijker te realiseren zijn en het beter is voor het milieu dan alle a3 vellen die uitgeprint moeten worden, vraag ik mij af of het lezen van een scherm prettig is voor leerlingen die dyslexie hebben, gezien veel leerlingen het prettig vinden om de woorden te kunnen onderstrepen en makkelijk heen en weer naar teksten te gaan. Als ik vanuit mijzelf als iemand met dyslexie praat, zou ik het absoluut heel naar vinden om toetsen op de pc te maken. Juist het uitschrijven van antwoorden houdt mij scherp in het nadenken over juiste spelling. Daarom lijkt het mij geen goed idee om toetsen online af te nemen.

Een laatste punt dat ik wil maken is dat ik mij afvraag hoe docenten gaan voorkomen dat op de computer geïnstalleerde rekenmachines en internet gebruikt worden. Leerlingen zijn hedendaags zo handig in het omzeilen van digitale blokkades, dat er wel een heel sterk plan moet zijn om te voorkomen dat leerlingen allerlei tools gaan activeren om zo hun cijfer te beïnvloeden.

Jonkers, A. (2018, 23 februari). Wat doen al die schermen met je kinderen? Geraadpleegd op 17 april 2019, van <https://www.volkskrant.nl/de-gids/wat-doen-al-die-schermen-met-je-kinderen~bdb246f1/>