

Marielle van der Wekken

**2012**

**Mind the Gap – Verbindende waarden op de hervormde basisschool**

**Marielle van der Wekken**

**Studentnummer: 080966**

**Christelijke Hogeschool Ede**

**Afstudeeronderzoek Leraar Basisonderwijs (Pabo)**

**Juni 2012**

**Afstudeerbegeleider: Dhr. J.C. Borst**

# Voorwoord

‘Mind the gap’, een zinnetje dat je continu hoort als je met de underground reist in Londen. Kijk uit voor het gat tussen de metro en het perron. In juni 2011 ben ik met mijn medestudenten van de minor Multiculti naar Londen geweest. Het hoofdthema was: wat is multicultureel Londen en wat voor activiteiten worden er georganiseerd om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen.

Op een middag gingen wij als groep naar één van de beruchtste wijken van Londen, naar een kerk van The Salvation Army (het Leger des Heils). Wij gingen in gesprek met de officier van deze kerk, Jonathan Smith. Hij heeft in mij het vuur aangewakkerd om te kijken naar de verbindende waarden tussen leerlingen. De missie van The Salvation Army is dan ook: Heart to God and hand to man. Geef je hart aan God en help je naaste.

Daarnaast zijn wij als groep naar het Salmon Youth Centre gegaan. Dit is een centrum waar de jeugd kan komen. De missie van dit centrum is om kinderen te helpen, om hun talenten te ontwikkelen. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, iedereen is welkom. Het centrum is een christelijk centrum, dit dringen ze niet op, maar dit laten ze zien in hoe je met elkaar om gaat en daarin laat je de liefde van God zien.

Deze twee ervaringen zijn voor mij de reden om dit afstudeeronderzoek te doen. Op christelijke scholen komen steeds meer kinderen met andere achtergronden. Hoe ga je daar als school mee om? Zie je het als een onoverbrugbaar gat? Of zie je het als een uitdaging om de verschillende waarden met elkaar te verbinden? Wees je als leerkracht in ieder geval bewust van de verschillen tussen de leerlingen. Overbruggen of verbinden: Mind the gap!

Ik wens u veel leesplezier toe!

Marielle van der Wekken

Christelijke Hogeschool Ede

Inhoud

[Voorwoord 2](#_Toc326001484)

[Inleiding 5](#_Toc326001485)

[1. Cultuur 6](#_Toc326001486)

[1.1. Wat is cultuur? 6](#_Toc326001487)

[1.2. Culturele dimensies 7](#_Toc326001488)

[1.2.1. Machtafstand 8](#_Toc326001489)

[1.2.2. Individualisme/collectivisme 8](#_Toc326001490)

[1.2.3. Masculiniteit/femininiteit 8](#_Toc326001491)

[1.2.4. Onzekerheidsvermijding 9](#_Toc326001492)

[1.2.5. De culturele dimensies en onderwijs 9](#_Toc326001493)

[1.3. Elementen van cultuur 10](#_Toc326001494)

[2. Schoolcultuur 12](#_Toc326001495)

[2.1. Het beeld van de ouders 12](#_Toc326001496)

[2.2. Culturele oriëntatie 13](#_Toc326001497)

[3. Verbindende waarden 15](#_Toc326001498)

[3.1. Culturele spagaat 15](#_Toc326001499)

[3.2. Cultuur op de basisschool 16](#_Toc326001500)

[3.2.1. Verbindende waarden 16](#_Toc326001501)

[3.2.2. Waardenaanpak 17](#_Toc326001502)

[3.2.3. De leerkracht 18](#_Toc326001503)

[4. Verbindende waarden: Godsdienst en Burgerschap 20](#_Toc326001504)

[4.1. Oriëntatie op godsdiensten 20](#_Toc326001505)

[4.2. Actief Burgerschap 21](#_Toc326001506)

[4.3. Verbindingen maken 22](#_Toc326001507)

[5.0 Conclusie literatuuronderzoek 23](#_Toc326001508)

[5.1. Cultuur 23](#_Toc326001509)

[5.2. Schoolcultuur 23](#_Toc326001510)

[5.3. Verbindende waarden 24](#_Toc326001511)

[5.4. Verbindende waarden en Actief burgerschap 24](#_Toc326001512)

[6. Praktijkonderzoek 25](#_Toc326001513)

[6.1. Inleiding 25](#_Toc326001514)

[6.2. Opzet onderzoek 25](#_Toc326001515)

[6.2.1. Verantwoording onderzoek 25](#_Toc326001516)

[6.2.2. Uitwerking onderzoek 26](#_Toc326001517)

[6.3. uitwerking Interview 26](#_Toc326001518)

[6.3.1. Godsdienstonderwijs 26](#_Toc326001519)

[6.3.2. Actief Burgerschap 27](#_Toc326001520)

[6.3.3. Intercultureel onderwijs 28](#_Toc326001521)

[6.3.4. Verbindende waarden 28](#_Toc326001522)

[6.3.5. Aanvullingen 30](#_Toc326001523)

[6.3.6. Conclusie 30](#_Toc326001524)

[6.4. Vragenlijst 31](#_Toc326001525)

[6.4.1. Uitslag vragenlijst 31](#_Toc326001526)

[6.4.2. Conclusie antwoorden vragenlijst 43](#_Toc326001527)

[6.5. Conclusie van het praktijk onderzoek 44](#_Toc326001528)

[7. Conclusie van het onderzoek 45](#_Toc326001529)

[7.1. Identiteit 45](#_Toc326001530)

[7.2. De leerkracht 45](#_Toc326001531)

[7.3. Verbindende waarden 45](#_Toc326001532)

[7.4. Ten slotte 45](#_Toc326001533)

[8. Discussie en aanbeveling 46](#_Toc326001534)

[8.1. Discussie 46](#_Toc326001535)

[8.2. Aanbeveling 46](#_Toc326001536)

[9. Nawoord 47](#_Toc326001537)

[10. Bijlagen 48](#_Toc326001538)

[10.1. Vragenlijst ‘Verbindende waarden’ 48](#_Toc326001539)

[10.2. Vragenlijst vraag 1 50](#_Toc326001540)

[10.3. Vragenlijst vraag 5 51](#_Toc326001541)

[11. Bibliografie 52](#_Toc326001542)

# Inleiding

In de afgelopen eeuw is de populatie van het Nederlandse volk sterk veranderd. Nederland is een multicultureel land geworden. Dit zie je terug op de basisscholen, ook op de christelijke basisscholen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat op christelijke scholen kinderen zitten die op zondag naar de kerk gaan. Op veel christelijke scholen zitten kinderen die naar de moskee of naar de tempel gaan, of helemaal niet naar een gebedshuis gaan. Dit afstudeer onderzoek is verdeeld in twee stukken, een literatuur- en een praktijkonderzoek. Mijn hoofdvraag is als volgt:

*Hoe kan je als leerkracht, van groep 8, de waarden verbinden rondom godsdienst en actief burgerschap in een multiculturele klas op een hervormde basisschool?*

Ik heb gekozen om de hervormde basisschool centraal te zetten om de vraag specifieker maken en omdat ik stage loop op een hervormde basisschool. Daarnaast is uit gesprekken gebleken dat er vraag is naar meer informatie over dit onderwerp. Naast gesprekken met leerkrachten van hervormde basisscholen heb ik ook gesproken met leerkrachten en studenten die lesgeven op christelijke basisscholen. Dit heb ik bewust gedaan omdat ik vind dat je als scholen van elkaar kunt leren en de informatie kunt gebruiken die van toepassing is op dit onderwerp.

Mijn hoofdvraag heb ik gesplitst in de volgende deelvragen:

1. Wat is cultuur?
2. Wat is een schoolcultuur?
3. Wat zijn verbindende waarden en hoe zet je die in?
4. Hoe verbind je de waarden rondom godsdienst en Actief Burgerschap?

Deze vragen heb ik behandeld in mijn literatuuronderzoek. Voor mijn praktijkonderzoek heb ik een aantal interviews afgenomen. Dit heb ik gedaan met verschillende leerkrachten van groep 8, die lesgeven op de hervormde basisschool. Daarnaast heb ik gesproken met een directeur van een christelijke school uit Rotterdam. Ook heb ik een vragenlijst afgenomen bij een aantal studenten uit het derde en vierde jaar van de pabo op de Christelijke Hogeschool in Ede.

Met deze interviews en vragenlijsten wil ik een beeld schetsen over het praktijkbeeld verbindende waarden en wat het ideale beeld is. Met het ideale beeld bedoel ik hoe je als leerkracht op een hervormde basisschool de verschillende waarden kan verbinden rondom godsdienst en actief burgerschap.

# 1. Cultuur

Cultuur is een veelzijdig woord. Als je in de VanDale kijkt staat het woord er als volgt omschreven: **cul•tuur de; v -turen 1 mensengok** -tures verbouw van gewassen 2 op voedingsbodem gekweekte bacteriën **3 het geheel van geestelijke verworvenheden ve land, volk enz.; beschaving: eetcultuur, wooncultuur*[[1]](#footnote-1)***. In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de diverse elementen van cultuur.

## 1.1. Wat is cultuur?

In de loop der jaren zijn er heel veel verschillende uitspraken gedaan over het begrip cultuur. De opvattingen zijne erg divers. Een aantal verschillende definities zijn de volgende definities:

1. Cultuur is het geheel van niet-erfelijke levensuitingen van een zelfbewuste mensengemeenschap. Deze omschrijving heeft betrekking op een bepaalde groep en niet-biologisch bepaalde levensuitingen.
2. Cultuur uit zich altijd in het gedrag van mensen. Spreken we over de cultuur van een bepaalde groep mensen, dan gaat het om kenmerkend gedrag dat door ieder lid van die groep vertoond wordt. Doordat iedere cultuur richtlijnen voor gedrag bevat – de groepsleden hebben dezelfde normen en waarden aan de hand waarvan zij hun gedrag bepalen – zijn er in de verscheidene culturen patronen te herkennen. Dit alles wil niet zeggen dat elk gedrag cultureel bepaald is. er zijn verschillen per individu en (sub)groep. Gedrag wordt namelijk niet alleen bepaald door cultuur, maar ook door persoonlijkheid en aangeboren mogelijkheden.
3. Cultuur omvat meer dan alleen gedragingen, het is vooral een systeem van regels, codes en symbolen voor de interpretatie van objecten, voorvallen en menselijke handelingen (Hogendoorn, 1986).
4. Cultuur is een samenhangend en dynamisch geheel, omdat het nauw verweven is met de sociale verhoudingen en menselijke gedragingen onder invloed staan van veranderende omstandigheden (Heezen, 1987).
5. Een gemeenschap met een bepaalde cultuur bestaat uit mensen die zich bewust zijn dat ze deel uitmaken van die cultuur, die dat ook vaak willen en er trots op zijn. [[2]](#footnote-2)

Dit zijn een aantal definities van het woord cultuur. Er zijn veel verschillende opvattingen over het woord cultuur. Over een aantal punten bestaat er volgens Kloos (1981) overeenstemming, ondanks de vele verschillende cultuurdefinities. Deze punten zijn:

* Cultuur slaat op menselijk, aangeleerd (en niet aangeboren) gedrag;
* Het gedrag wordt grotendeels overgenomen of geleerd van voorgaande generaties, onder meer door symboliek;
* Het gaat weliswaar om een complex van gedragingen, maar de afzonderlijke elementen vertonen onderlinge samenhang;
* Het gaat om het gedrag van mensen als leden van een groep.[[3]](#footnote-3)

Hieruit blijkt dat er zowel veel verschillen als overeenkomsten zijn tussen de opvattingen over cultuur. In het boek ‘*Interculturele communicatie. Een stap verder.’* van David Pinto, wordt de volgende omschrijving van cultuur gebruikt:

* Cultuur is een evoluerend systeem van waarden, normen en leefregels. In een groep van mensen die zich lid voelen van hun groep wordt cultuur van generatie doorgegeven en zo geïnternaliseerd. Voor de mensen in een groep is hun cultuur vaak onbewust richtinggevend voor hun gedrag en hun kijk op de wereld.[[4]](#footnote-4)

Omdat er veel verschillende culturen in de wereld zijn zou je elk cultuur moeten onderzoeken om het gedrag van de mensen, en dus de cultuur te begrijpen. Cultuur is dus niet erfelijk maar wordt doorgegeven door de sociale omgeving. In dit onderzoek gebruik ik de definitie van David Pinto.

## 1.2. Culturele dimensies

In 1996 is er een groot wetenschappelijk onderzoek gedaan onder 11.600 medewerkers van een groot multinationaal bedrijf. De medewerkers kwamen uit 50 verschillende landen en spraken in totaal 20 verschillende talen. Deze medewerkers moesten een enquête invullen. Het oplossen van gemeenschappelijke problemen stond in deze enquête centraal. Een statistische analyse van de resultaten leidde tot de volgende conclusie: In alle landen komen gemeenschappelijke problemen voor, maar in ieder land zoekt men oplossingen, die verschillen met betrekking tot de volgende punten:

* Maatschappelijke ongelijkheid, waaronder de houding ten opzichte van gezag.
* De verhouding tussen individu en groep.
* De gewenste rolverdeling tussen mannen en vrouwen :de maatschappelijke gevolgen van het geboren worden als jongen of als meisje.
* Manieren van omgaan met onzekerheid, waaronder de wenselijkheid van het beheersen van agressie en van het uiten van emoties.[[5]](#footnote-5)

Deze punten zijn omgezet in de volgende vier culturele dimensies:

1. Machtafstand
2. Individualisme/collectivisme
3. Masculiniteit/feminiteit
4. Onzekerheidvermijding

Eerst wil ik in gaan op wat deze culturele dimensies inhouden, daarna wil ik ingaan op het feit wat deze culturele dimensies betekenen in het multiculturele onderwijs.

### 1.2.1. Machtafstand

Nederland is een land waar er geen grote machtsafstand is tussen baas en medewerker. Iemand mag eventueel wel ‘de baas’ zijn, maar hij moet zich niets gaan verbeelden. Er zijn geen ondergeschikten maar medewerkers, je spreekt iemand bij voorkeur niet aan met zijn titel. In veel landen is de politie tegelijkertijd gehaat en gevreesd. In veel landen wordt de autoriteit van de baas niet ter discussie gesteld. Het antwoord dat een bepaalde cultuur heeft op het fundamentele probleem dat mensen ongelijk zijn is de *Machtafstand*. Hofstede definieert de *Machtafstand* als volgt:

* *Machtafstand* is de mate waarin minder machtige leden van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is.

Dit betekent dat mensen in een cultuur met een grote machtafstand zich makkelijker neerleggen bij het feit dat de macht ongelijk verdeeld is, dan in culturen met een lage *machtafstand*. Dit geldt zowel voor de ‘sterken’ als de ‘zwakken’ in de betreffende cultuur.[[6]](#footnote-6)

### 1.2.2. Individualisme/collectivisme

In de meeste samenlevingen wordt het groepsbelang gesteld boven het belang van het individu. We spreken dan van *collectivistische samenlevingen.*. De groep is de dominante factor en het individu ontleent zijn identiteit aan de groep. De groep staat dan ook pal voor het individu. Iemand aanspreken op zijn gedrag is dan ook meteen een aanval op de groep. Hiertegenover staat de *individualistische samenleving,* waarin de mens zich primair richt op de zorg voor zichzelf en de (zeer) naaste omgeving. Hofstede heeft dit als volgt gedefinieerd:

* Een samenleving is *individualistisch* als de onderlinge banden tussen individuen los zijn: iedereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zich zelf en voor zijn of haar naaste familie. Een samenleving is *collectivistisch* als de individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, hechte groepen, die hun levenslang bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit.[[7]](#footnote-7)

Nederland is een individualistische samenleving, Nederlanders doen graag dingen alleen. Dit heeft alles te maken met de welvarendheid van het land. Er zijn goede zorgvoorzieningen, oude dagvoorzieningen en uitkeringen. Kijk je naar landen waar dat allemaal niet zo geregeld is dan heb je al snel een collectivistische samenleving. Mensen kijken meer naar elkaar om en helpen elkaar meer, daar is dan ook meer behoefte naar.

### 1.2.3. Masculiniteit/femininiteit

Er zijn samenlevingen waarin het belangrijk wordt gevonden, dat het werk een uitdaging is die persoonlijke voldoening geeft, waarin op basis van prestaties beloningen worden gegeven en waarin het mogelijk is veel geld te verdienen. Er zijn ook samenlevingen waarin het belangrijk is dat er goede werkrelaties zijn, zowel met de chef als met collega’s en ondergeschikten en dat men woont in een prettige omgeving. Zorgzaamheid voor anderen en de omgeving is dan een dominante waarde. Dit geeft de aanleiding tot de introductie van deze dimensie  *masculiniteit/femininiteit*. Onder *masculien* wordt verstaan, dat de dominante waarde ligt in de vaste taakverdeling, gekoppeld aan de sexe: ‘de man als jager en de vrouw als zorgster’. Onder de *feminien* verstaan we dat de belangrijkste waarde de aandacht is voor de kwaliteit voor het leven. Hofstede komt tot de volgende definitie:

* Een samenleving is *masculien* als sociale sekse-rollen duidelijk gescheiden zijn: mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan. Een samenleving is *feminien* als sociale sekse-rollen elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan.[[8]](#footnote-8)

### 1.2.4. Onzekerheidsvermijding

Niemand kan de toekomst voorspellen. Dat betekent dus, dat iedereen onzeker is over wat er gaat gebeuren. Onzekerheid geeft vaak een onprettig gevoel en we proberen vat te krijgen op de toekomst door het maken regels, afspraken, wetten en technische ingrepen. De wijze van omgaan met onzekerheid hangt niet alleen af van het karakter van een mens maar ook van de cultuur, waarin hij leeft. In sommige culturen vinden mensen het prima dat er maar weinig is geregeld: Engeland heeft geen wetboek van strafrecht maar in Duitsland zijn er zelfs regels voor het geval er niets geregeld is. Uit het eerder genoemde onderzoek bleek, dat er een vierde dimensie is, namelijk de *Onzekerheidsvermijding.* Deze wordt als volgt door Hofstede gedefinieerd:

* *Onzekerheidsvermijding* is de mate waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties; dit gevoel wordt onder andere uitgedrukt in nerveuze spanning en in een behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele of informele regels.

In culturen met een sterke o*nzekerheidsvermijding* wordt het leven beheerst door regels en wetten en is er daardoor ook veel bureaucratie. Afwijkend gedrag wordt niet getolereerd. Er is een sterke drang om hard te werken en het uiten van agressie wordt geaccepteerd. In een cultuur met een geringe mate van *onzekerheidsvermijding* heeft men het liefst zo min mogelijk regels. Er is een grote tolerantie voor afwijkend gedrag. Er heerst vaak een zekere gemoedelijkheid en hard werken is geen doel op zichzelf.

### 1.2.5. De culturele dimensies en onderwijs

Nederland is een land waarin er geen grote machtsafstand is, dit zie je ook terug in het onderwijs. Leerkrachten worden aangesproken met de voornaam en over het algemeen met je of jij. Het komt wel voor dat de leerkrachten worden aangesproken met de achternaam en met u, dit heeft te maken met wat voor school het is en wat de leerkracht belangrijk vindt. Kijk je naar landen rondom het Middellandse zee gebied, denk hierbij aan Marokko of Turkije, dan zie je dat de machtsafstand daar groter is. De afstand tussen leerkrachten en leerlingen is groter, dit zie je dan ook weer terug in hoe er met elkaar wordt omgegaan, leerkrachten worden aangesproken met de achternaam en met u, ook is de omgang afstandelijker.

In het Nederlandse onderwijs zie je de individualistische cultuur van Nederland terug. Als er een vraag wordt gesteld steken kinderen hun vinger op als ze het antwoord weten, ze geven individueel antwoord. Bij het schrijven van een opstel moet iedereen zijn/haar visie opschrijven. Het is belangrijk dat iedereen een eigen mening heeft, dit is een karaktereigenschap van een eerlijk persoon, voor Nederlanders. In een collectivistische samenleving is de hele samenleving opgedeeld in groepen. De groep gaat voor alles. Kinderen leren niet te denken in termen van ‘Ik vind’, maar ‘Wij vinden’ . Kinderen geven daarom ook vaak gezamenlijk antwoord op een vraag. Dit is een groot verschil met Nederland.

Nederland is een feminiene samenleving, mensen werken om te leven. Als je kijkt naar een masculiene samenleving dan leven mensen om te werken. Voorbeelden van masculiene samenlevingen zijn Japan, de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Zwitserland. Successen behalen, prestaties, erkenning en geld zijn belangrijke doelen. Kijk je naar het onderwijs in een masculiene samenleving dan is de beste student de norm; de meest getalenteerde worden gestimuleerd, de zwakkeren moeten op eigen kracht proberen bij te blijven.

## 1.3. Elementen van cultuur

Cultuur kan je dus opdelen in vier dimensies, deze dimensies geven al duidelijkheid aan het woord cultuur. Hofstede heeft dit nog concreter gemaakt door het ‘ui’-cultuurmodel. In dit model worden de schillen van een ui vergeleken met de elementen van cultuur. Deze lopen van zichtbaar naar onzichtbaar, van de buitenste schil tot en met de kern van de ui. De buitenste schillen betekenen de zichtbare gedeelten van een cultuur, de ontastbare en ook onzichtbare elementen van een cultuur kan je vinden in de binnenste schillen en in de kern van de ui. De kern van een cultuur, en dus ook van de ui, zijn de waarden. Waarden zijn voorkeuren en zaken die men afwijst, het zijn meningen over goed en kwaad, wat men normaal of abnormaal vindt. Deze waarden zitten vast aan fundamentele zaken. Om de kern zitten schillen die wijzen op de praktijk.

Figuur ui-model

De praktijken worden onderverdeeld in:

* Symbolen
* Helden
* Rituelen

De symbolen zijn de meest zichtbare cultuuruitingen.

Dit zijn de meest duidelijk zichtbare kenmerken van een cultuur. Deze symbolen verwijzen naar de onderliggende helden van een cultuur. Deze helden komen weer terug bij de rituelen die er binnen een cultuur zijn. Deze praktijken kan een buitenstaander observeren, maar waarom dit de praktijken binnen een bepaalde cultuur zijn, kan alleen een insider uitleggen. Omdat symbolen het meest zichtbaar zijn binnen een cultuur, zit dit in de buitenste ring. Daarna komen de ringen met helden en rituelen om uiteindelijk bij de kern uit te komen waar de basis ligt van de andere ringen. De waarden zijn de basis van een cultuur. De waarden bepalen namelijk welke rituelen gewenst zijn, wie de helden binnen de cultuur zijn en waarom sommige symbolen gebruikt worden. De ringen van de ui worden altijd weergegeven als gesloten ringen. Dit is in de praktijk niet gesloten, elke ring beïnvloed de andere weer. Dit vormt samen de cultuur. Een concreet voorbeeld is Nederland:

* Symbool: De kleur oranje.
* Helden: Willem van Oranje
* Rituelen: Koninginnedag
* Waarden: Liberalisme[[9]](#footnote-9)

Nu duidelijk is wat cultuur inhoudt, wil ik in het volgende hoofdstuk verder ingaan op het feit wat cultuur op de basisschool is. Hoe ga je op de basisschool om met de verschillende culturen?

# 2. Schoolcultuur

Om les te geven op een (multiculturele) school moet je weten wat een schoolcultuur is. Ook moet je weten hoe de ouders tegen de school aankijken. Zo kun je als leerkracht mee helpen in het overbruggen van de thuis- en schoolsituatie. Wat een schoolcultuur is op een (multiculturele) school wil ik in dit hoofdstuk uitwerken.

## 2.1. Het beeld van de ouders

Ouders kijken op verschillende manieren naar een school. Dit is uitgewerkt in onderstaand figuur:

De schoolcultuur wordt wel gedefinieerd als het geheel van waarden, normen en verwachtingen die men op school impliciet of expliciet met elkaar deelt en die tot uitdrukking komen in het feitelijk gedrag van de mensen.

Zelfbeeld

Figuur Zelfbeeld

In plaats van de schoolcultuur wordt ook wel gesproken van het schoolklimaat of pedagogisch klimaat van een school. Schoolculturen kunnen deels gecreëerd naar en afgestemd worden op het gewenste beeld: de identiteit van de school.

Deels ontstaan schoolculturen ook door toevallige maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kan de bouw van nieuwe huizen en de nabijheid van een asielzoekerscentrum bewerkstelligen dat kinderen van vluchtelingen uit nieuwe naties op de school komen.

Dat kan consequenties hebben voor de schoolcultuur en het beeld dat de buitenwacht van de school heeft. In elke stadswijk of elk dorp hebben scholen bepaalde imago’s die door de ouders worden gecreëerd en uitgedragen op basis van eigen interpretaties van wat ze aan ontwikkelingen zien, bijvoorbeeld:

* ‘Dat is zwarte school, waar Nederlandse leerlingen in de minderheid zijn.’
* ‘Dat is een school waar nog goede discipline heerst.’
* ‘Dat is een school waar het geloof van ons, moslims, serieus wordt genomen’

Deze beelden die ouders hebben zijn de zogenoemde imago’s van de scholen.[[10]](#footnote-10)

Het is niet zo dat het beeld dat de ouders van de school hebben, hetzelfde is als het beeld dat de leerkrachten van de school hebben. Dit is het zelfbeeld van de school. Leerkrachten zijn altijd bezig om het onderwijs te vernieuwen, door het bijstellen van het zelfbeeld van de school proberen ze het gewenste beeld van de schoolsituatie met de feitelijke, bestaande situatie overeen te laten stemmen. Dit is lastig omdat de gewenste en de feitelijke schoolsituatie steeds weer verandert. Dit kan ook weer het imago van de school veranderen. Omdat de opvattingen rondom het imago van de school kan verschillen, kunnen hierdoor problemen ontstaan in dagelijkse dingen. Hierbij valt te denken aan de dagopening. Wat als je op een christelijke school zit maar zelf moslim bent? Vouw je wel of niet je handen tijdens het bidden? Zing je wel of niet mee als er christelijke liederen worden gezongen? Dit heeft te maken met de culturele spagaat. In hoofdstuk 3 ga ik hier verder op in.

## 2.2. Culturele oriëntatie

Scholen kunnen variëren in hun culturele oriëntatie. Deze oriëntatie heeft betrekking op de wijze waarop de school via haar onderwijsactiviteiten de allochtone leerlingen wil integreren in de samenleving. Net als onderwijsstijlen, kunnen ook culturele oriëntaties cultuurgebonden aspecten hebben. Zo zijn er landen waar bepaalde minderheden onderdrukt worden en waar op school geen ruimte is voor cultuuruitingen in minderheden. In een open democratische samenleving als Nederland, kunnen scholen op basis van een eigen visie op de integratie van hun allochtone leerlingen (integratieconcept) een eigen beleid ontwikkelen ten aanzien van hun culturele oriëntatie.[[11]](#footnote-11)

Zoals er verschillende didactische en pedagogische concepten zijn op basisscholen, zo zijn er ook verschillende integratieconcepten. Het is niet zo dat elke school hier bewust voor kiest, maar onbewust heeft elke school een integratieconcept. De volgende integratieconcepten zijn er:

* Monocultureel: benadrukken de aanpassing aan de Nederlandse cultuur. ‘Wij vinden het belangrijk dat allochtone leerlingen volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur en voor goed de Nederlandse taal leren. Wanneer ze hun eigen cultuur willen beleven, dan dient dit vooral buiten de school te gebeuren.’
* Multicultureel (aparte allochtone scholen): benadrukken het anders zijn in cultuur en sociale positie in de samenleving. ‘Allochtone leerlingen kunnen alleen tot goede leerprestaties komen, als er sprake is van een eenduidige aanpak in de opvoeding thuis en op school. Om goed te kunnen emanciperen, hebben ze eigen scholen nodig waarin ze de culturele herkenningspunten van thuis kunnen vinden.’
* Multicultureel (antiracistisch): benadrukken de onderliggende positie in de samenleving, die door aparte programma’s en sociale strijd verholpen kan worden. ‘Allochtone leerlingen zijn de dupe van onrechtvaardige verhoudingen en structuren in de samenleving. Daarom dienen er compensatieprogramma’s te komen, om ze die onderwijsvaardigheden te leren die ze van huis uit niet hebben meegekregen, en programma’s om ze weerbaarder te maken tegenover discriminatie.
* Intercultureel: benadrukken kennis over elkaar en het stimuleren van wederzijdse ontmoetingen (interacties). ‘Onbekend maakt onbemind. Als leerlingen van de verschillende etnische groepen kennis hebben van elkaars culturele achtergronden en met elkaar leren omgaan, zijn de voorwaarden vervuld voor een gelijkwaardige participatie in de samenleving.’
* Transcultureel: benadrukken de aanpassing aan elkaar. Allochtone leerlingen kunnen tot goede schoolprestaties komen als er een pedagogisch klimaat heerst waarin ze zich veilig en geborgen voelen. Zowel de leraar als de leerling dienst een open levenshouding tegenover de anderen te hebben en de leerkracht dient over vaardigheden te beschikken waardoor alle leerlingen zich culturele kernvaardigheden eigen kunne maken om volwaardig te kunnen participeren in wisselende culturele situaties.[[12]](#footnote-12)

Ik schreef net al dat scholen verschillende integratieconcepten hebben. De doelgroep in dit afstudeeronderzoek valt in twee concepten: monocultureel en transcultureel. Dit lijkt met elkaar te botsen, want bij monocultureel staat de aanpassing aan Nederland centraal en bij transcultureel de aanpassing aan elkaar. Van botsing is geen sprake, wel wil de school dat de leerlingen Nederlands leren omdat dit de taal is van Nederland en zo red je je in de maatschappij, maar respect voor elkaar en een open levenshouding is ook erg belangrijk.

Nu deze concepten duidelijk zijn wil ik in het volgende hoofdstuk verder ingaan op het thema ‘Verbindende waarden’. Want het zijn de verbindingen die gelegd moeten worden in een multiculturele samenleving als Nederland. En dus ook op de basisscholen in ons land.

# 3. Verbindende waarden

De leerling-populatie op de basisscholen is steeds meer gemengd. Er zijn tegenwoordig veel zwarte- en gemengde scholen. De Nederlandse bevolking is dan ook een multiculturele bevolking. In 2011 woonden er ongeveer 1.900.000 niet-westerse allochtonen en 1.500.000 Westerse allochtonen in Nederland. Een logisch gevolg is dat de scholen meer en meer gemengd worden. Dit brengt veel positieve dingen voort, maar ook moeilijkheden. Duidelijke verschillen zijn te zien in de volgende tabel:

|  |  |
| --- | --- |
| Individualisme | Collectivisme  |
| In klas spreekt ieder voor zich zelf. | In de klas spreken leerlingen alleen namens een groep. |
| Doel onderwijs is leren om te leren.  | Doel onderwijs is leren om te doen.  |
| Diploma’s verhogen je economische waarde. | Diploma’s geven toegang tot groepen.  |
| Gebruik van woordje ‘ik’ wordt aangemoedigd. | Gebruik woordje ‘ik’ wordt vermeden. |
| Denken in termen van ‘ik’ | Denken in termen van ‘wij’ |
| Confronterend | Ontwijkend gedrag |
| Directe stijl van communiceren | Indirecte stijl van communiceren[[13]](#footnote-13) |

In hoofdstuk 1 beschreef ik de dimensies van Hofstede. In dit schema is neergezet wat de verschillen zijn tussen een individualistische- en collectivistische samenleving. Nederland is een individualistische samenleving. Dit geldt ook voor grote delen van West-Europa. Landen als Turkije en Marokko hebben een collectivistische samenleving. Als je kinderen uit een niet-westers land op school krijgt, kan het zo zijn dat je te maken krijgt met cultuurverschillen. Hierbij kun je denken aan de verschillen in de bovenstaande tabel. In dit hoofdstuk wil ik kijken naar de verschillende culturen op de basisschool. Hoe ga je daar als team mee om?

## 3.1. Culturele spagaat

Nu duidelijk is wat de elementen zijn van cultuur en wat de verschillen zijn tussen een individualistische cultuur en een collectivistische cultuur, kan ik dit betrekken op de basisschool. Daarnaast schreef ik in het vorige hoofdstuk dat de doelgroep van dit onderzoek vooral gericht is op de volgende integratieconcepten ’monocultureel’ en ‘transcultureel’. Veel ouders verkeren in een culturele spagaat. Daarom wil ik nu ook dieper in gaan op de cultuur op een multiculturele basisschool en de verschillen tussen thuis en school. In het boek ‘‘Wij’ kent geen kleur, opvoeden in twee culturen’ gaat E. Sloot hier verder op in. Ouders die vast willen houden aan hun geloof en de daarbij horende opvoeding verkeren vaak in een enorme tweestrijd. Dit geldt voor bijvoorbeeld streng katholieke of gereformeerde Nederlandse ouders, maar – veel zichtbaarder – ook voor hindoestaanse- en islamitische ouders uit landen als Somalië, Turkije, Marokko of Suriname.

Er zijn onderling verschillen, maar de grote lijnen komen overeen. De ouders vertellen mij dat zij aan de ene kant weten dat zij in Nederland zullen blijven, maar dat het aan de andere kant moeilijk is om de verschillen in te passen in de opvoeding. Hun gewoonten staan soms lijnrecht tegenover de Nederlandse gewoonten. Zo is een gesprek tussen Islamitische moeders en Antilliaanse moeders over gedrag van opgroeiende meisjes zeer informatief, maar ook erg verwarrend. De solidariteit is groot, maar de verschillen ook. De moeders komen elkaar toevallig tegen en wisselen verschillen uit, maar de dochters zitten bijvoorbeeld op school bij elkaar in de klas. Bovendien hebben (jonge) moeders in beide culturen vaak ook nog de zorg over jongere zusjes en broertjes. Zowel Antilliaanse als islamitische moeders van rond de dertig met zelf enkele kinderen, hebben zussen tussen de tien en twintig jaar die nog thuis bij de (groot-)ouders wonen.

In de culturen uit landen die in het verleden gastarbeiders leverden aan Nederland, hebben ouders vaak weinig tot geen opleiding gehad en vaak spreken ze de Nederlandse taal onvoldoende. Hun kinderen zijn soms wel goed opgeleid, maar kunnen ook via een huwelijk hier zijn gekomen met weinig opleiding. De variatie is groot; de familieband is sterk.

Oorspronkelijke Nederlandse ouders zijn al meer dan een generatie lang gewend aan steeds grotere vrijheden binnen en buiten het gezien. De invloeden van tv en reclame-uitingen versnellen dit proces. Je afkeren van deze invloeden op je kind en de opvoeding is verleidelijk, juist als er heel weinig overeenkomsten te vinden zijn. Ik zie ouders die strijd voeren: waarop mag het gedrag van mijn kinderen lijken en waarop beslist niet? Wanneer je als ouder die gewoonten als ‘slecht’ beoordeelt, dan wil je jouw kinderen daar vandaan houden, verbieden er mee om te gaan. Maar een kind ziet ook de goede, leuke en interessante kanten van die andere gewoonten. Ouders komen in spagaat tussen de ene en de andere cultuur. De kinderen leven in twee werelden die zij afhankelijk van de tolerantie van de volwassenen gescheiden kunnen of moeten houden.[[14]](#footnote-14)

Dit stuk geeft de verschillen tussen leven in twee culturen duidelijk weer. Het gaat hier vooral om de verschillen in de thuissituatie. Maar je kan het ook betrekken op school. Hoe ga je met deze verschillen om op school?

## 3.2. Cultuur op de basisschool

De Onderwijsraad geeft in haar advies ‘De verbindende schoolcultuur’ (2007) aan dat er steeds meer scholen komen met een gemengde leerlingenpopulatie. Scholen zouden daarom beleid moeten maken voor de omgang met cultureel-etnische verschillen. Een sleutel om als school verbondenheid tussen kinderen, leerkrachten en ouders van verschillende culturele herkomst te realiseren is het toepassen van waarden die geloof, politiek, herkost, cultuur en economische positie overstijgen. Een waarde is de kwaliteit met een bepaalde betekenis, bijvoorbeeld betrokkenheid, saamhorigheid, vrijgevigheid, dienstbaarheid, loyaliteit. Verbindende waarden geeft scholen een leidraad voor het vaststellen, het in de praktijk brengen en het verankeren van waarden. Elke school kan uiteraard waarden kiezen die voor haar een veilig, open en stimulerend schoolklimaat weerspiegelen.[[15]](#footnote-15)

### 3.2.1. Verbindende waarden

In dit afstudeeronderzoek staat de Hervormde basisschool centraal. Hoe kun je als school, als leerkracht de missie van school omzetten in waarden? De meeste basisscholen hanteren in hun schoolgids uitgangspunten (pedagogische) waarden en normen, maatstaven en missies die op de school van toepassing zijn. Deze variëren van veiligheid en eigenwaarde centraal stellen tot openheid en gelijkwaardigheid. Met het formuleren van de juiste missie wordt al een basis gelegd voor het werken met overkoepelende waarden binnen de school. Het is aan elke school zelf om deze waarden om te zetten in een plan van aanpak. Hoe worden de missie, waarden en normen binnen de schoolcultuur vormgegeven? Hoe bereik je als school dat alle betrokkenen deze aanpak onderschrijven en zich inzetten voor realisatie hiervan? Hoe stem je de geformuleerde schoolwaarden af op je innerlijke waarden als leerkracht? Een waarde gaat pas leven als zij wordt toegepast.[[16]](#footnote-16)

### 3.2.2. Waardenaanpak

Een manier om te werken aan gezamenlijke waarden binnen een school is de Waardenaanpak van Hélène van Opheusden. De kern van de Waardenaanpak bestaat uit het werken met basiswaarden binnen de schoolcultuur. Binnen deze methode heeft iedere school de mogelijkheid om juist de waarden te kiezen die het beste aansluiten bij de schoolmissie. Via de directie en teamleden worden de waarden op natuurlijke wijze voorgeleefd aan de kinderen en hun ouders. Hoewel de invulling van waarden persoonlijk zal zijn, is het mogelijk om waarden gemeenschappelijk te maken binnen een school door overleg, uitwisseling en het maken van afspraken. Het gebruiken van waarden kan een stevige basis geven om alle betrokkenen binnen de school een gevoel van ‘geaccepteerd worden ‘ te geven. Als je het eens bent over bepaalde waarden heb je immers op dieper persoonlijk niveau contact met elkaar. Je kijkt verder dan een eerste indruk, je bent nieuwsgierig naar wat een ander beweegt. Je kijkt vanzelf meer naar elkaar als mens; als iemand zich zo gezien voelt, kan hij ook meer vanuit zijn eigenheid en gevoel op anderen reageren.

De Waardenaanpak is een praktisch, cultuuroverstijgend systeem waarmee de school haar pedagogisch klimaat verankert in gemeenschappelijke waarden. Iedereen binnen de school is zich ervan bewust dat het delen van bepaalde waarden verbondenheid creëert. Het zogenaamde ‘wij’-gevoel dat de veiligheid en de ruimte biedt om zich als leerkracht of leerling vrijuit te kunnen ontwikkelen en te ontplooien.

De doelstelling van een school die de Waardenaanpak toepast is: een veilige leer- en leefomgeving zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders, als voorbereiding op de maatschappij. In deze maatschappij zal zowel sprake zijn van harmonie als disharmonie. Gedeelde waarden zullen juist bij disharmonie die ondersteuning kunnen bieden om open en creatief met tegenstellingen en contrasten om te gaan.[[17]](#footnote-17)

Dit is een van de vele verschillende aanpakken rondom Waardenaanpak. Dit komt ook vaak naar voren in het vak Sociale vaardigheden. Wat een voordeel is van deze manier, is dat het gericht is op multicultureel onderwijs. Een aantal voorbeelden van onderwerpen in deze aanpak zijn de volgende waarden:

* Betrouwbaarheid
* Eigenheid in Verbondenheid
* Gelijkheid
* Inlevingsvermogen
* Respect
* Saamhorigheid
* Vertrouwen[[18]](#footnote-18)

### 3.2.3. De leerkracht

Als leerkracht vraagt dit wel wat van je, je moet op de hoogte zijn van verschillende dingen en het vraagt ook specifieke eigenschappen van jou als leerkracht. Een aantal punten zijn:

* Een transculturele persoonlijkheid: iemand die vanuit een open leefhouding de overeenkomsten tussen culturen benadrukt en goed kan omgaan met de verschillen tussen diverse culturen.
* Stevige pedagogische kennis.
* Inzicht in gewoontes en tradities van andere culturen.
* Begeleiden van kinderen met gedragsthema’s die specifiek zijn voor sociaal zwakke (multiculturele) wijken.

Het laatste punt gaat echt over multiculturele wijken, een thema dat niet van toepassing is voor dit onderzoek, wel is het van belang dat jij als leerkracht kinderen kan begeleiden met gedragsproblemen, die kom je namelijk op elke school tegen.

Daarnaast is er de kracht van zelfreflectie. Hélène van Opheusden heeft daar het volgende overgeschreven:

Bij het omgaan met kinderen in het algemeen en daarmee ook met kinderen (met ouders) uit een ander land speelt zelfreflectie een belangrijke rol. (Zelf)reflectie is het vermogen om objectief naar je eigen functioneren, je gedrag en jouw aanpak te kijken. Jouw eigen functioneren als leerkracht hanteer ik daarbij als vertrekpunt voor de kwaliteit van de interactie met anderen. In dit verband zijn ‘anderen’ zowel leerlingen, ouders, collega’s, management als personen in de directe schoolomgeving. Door het inzetten van zelfreflectie vervul je in eerste instantie jouw pedagogische competentie en de competentie reflectie en ontwikkeling. Het spreekt voor zich dat je met zelfreflectie ook een positieve impuls geeft aan de ontwikkeling van jouw andere competenties. Jouw bevindingen en ontwikkelingen op het gebied van zelfreflectie maken deel uit van jouw Persoonlijk Ontwikkelings Plan.[[19]](#footnote-19)

Dit is nog heel algemeen. Zelfreflectie leer je tijdens je opleiding tot leerkracht en dit leer je inzetten in de praktijk. Een aantal vragen die je kunnen helpen als je lesgeeft op een multiculturele vragen zijn de volgende:

* Heb je gedachten of meningen over de huidige multiculturele maatschappij?
* Zo ja, hoe denk jij over de multiculturele maatschappij? Welke aspecten spreken je wel of misschien minder aan?
* Welke ideeën en verwachtingen over werken met kinderen uit andere culturen komen uit en welke eventueel niet?
* Wat is voor jou het grootste geschenk in jouw werk op een gemengde school?
* Als je niet bewust gekozen hebt voor een functie op een gemengde school, bijvoorbeeld omdat jouw school in de loop van de tijd een andere leerlingsamenstelling kreeg: Hoe bevalt jouw baan jou? Welke aspecten van jouw baan bevallen je meer of misschien minder?
* Vind je het leuk om om te gaan met kinderen en hun ouders uit verschillende landen van herkomst? Wat gaat je het makkelijkst af en waar loop je eventueel tegenaan?
* Als je extra ondersteuning nodig zou hebben bij het begeleiden van (één of meer) kinderen met een taalachterstand, zou je dan om die ondersteuning vragen? Aan wie zou je dit vragen?
* Zou je bereid zijn om in jouw lessen rekening te houden met andere culturele gewoontes?[[20]](#footnote-20)

Dit zijn een aantal goede vragen die je als leerkracht kunnen helpen met het kijken naar jezelf en naar de manier waarop je les geeft. Als je als leerkracht verdiept in de achtergrond van jouw leerlingen, dan voelen zij dit snel. Zo voelen kinderen zich veiliger en dus ook meer geaccepteerd. Veiligheid is de basis voor een goede communicatie en interactie met kinderen uit alle culturen.

Naast zelfreflectie zijn er nog een aantal middelen om meer inzicht te krijgen in de kinderen in jouw klas:

* Begin en eindig de dag met een kringgesprek.
	+ Bespreek de sfeer in de klas.
	+ Houd regelmatig een complimentenronde
	+ Eén minuut stilzitten in de kring: wie kan dit het langst volhouden?
* Zorg voor individuele aandachtsmomenten voor ieder kind en speciaal voor kinderen met een moeilijke thuissituatie of met gedragsproblemen.
* Sociogram: dit geeft inzicht in de groepsdynamiek.
* Maak een actueel plan van aanpak voor kinderen met storend gedrag aan het begin van het schooljaar. Overleg dit in een vroeg stadium met de ouders.
* Structurele intervisie met collega’s, zo heb je ruimte om over de kinderen te praten met je collega’s en kan je ervaringen en ideeën uitwisselen.[[21]](#footnote-21)

Tijdens het kringgesprek is er natuurlijk ook ruimte voor de dagopening, voor het Bijbelverhaal en het zingen van liederen. Er is ruimte om dit te bespreken met de kinderen, hoe je dit kan doen vanuit diverse culturen kunt u verder lezen in hoofdstuk 4.3.

Verbindende waarden is dus een goed middel om te kijken wat de verschillende achtergronden van de kinderen in de klas met elkaar verbind. In het volgende hoofdstuk wil ik dit toespitsen op de vakken godsdienst en burgerschap bij groep 8.

# 4. Verbindende waarden: Godsdienst en Burgerschap

Wat moet een groep 8 leerling leren over godsdiensten? En wat leren leerlingen van actief burgerschap? En hoe pas je dat toe als je lesgeeft op een christelijke basisschool? Deze vragen staan centraal in dit hoofdstuk. Hoe verbind je de verschillende waarden?

## 4.1. Oriëntatie op godsdiensten

In de leerlijnen staat heel globaal wat leerlingen moeten leren over godsdiensten. Dit komt door de diversiteit aan scholen in Nederland. Op een christelijke basisschool staat het christendom centraal, maar ook andere godsdiensten moeten aan bod komen. Wat leerlingen moeten krijgen op de basisschool staat in Kerndoel 38: *De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.[[22]](#footnote-22)* Daarnaast staat globaal uitgewerkt wat leerlingen in welke groep moeten leren:

* Groep 1 en 2:
	+ Gebruiken/leefgewoonten
	+ Feestdagen
* Groep 3 en 4:
	+ Godsdienstige feesten
	+ Godsdienstige verhalen
	+ Godsdienstige gebruiken
* Groep 5 en 6:
	+ (verhalen over) belangrijke mensen uit een religie
	+ Christendom
	+ De centrale plaats van de kerk
	+ Manieren van eten (joden en moslims eten geen varkensvlees; hindoes vaak vegetarisch)
	+ Jodendom
* Groep 7 en 8:
	+ Islam
	+ Hindoeïsme
	+ Humanisme
	+ Vrijheid van geloof[[23]](#footnote-23)

Leerlingen krijgen op de basisschool dus les over diverse godsdiensten. Scholen mogen dit zelf invullen. Ik schreef net al dat het van de basisschool afhangt. De motivatie om dit in de leerlijnen op te nemen is de volgende:

De Nederlandse samenleving is de afgelopen jaren pluralistischer geworden. Inzicht in onze samenleving is daarom niet mogelijk zonder inzicht in de verschillende geestelijke stromingen.

Onderwijs in geestelijke stromingen is bedoeld om kinderen inzicht te geven in wat mensen beweegt in hun geestelijk leven. Vaak zal dat zich uiten in leefgewoonten en feest- en gedenkdagen. In de loop van de basisschoolperiode komen in ieder geval vijf geestelijke stromingen aan de orde: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en humanisme. Dit gebeurt vooral aan de hand van verhalen, gebruiken, leefgewoonten, feest- en gedenkdagen. In de onderbouw wordt (nog) de nadruk gelegd op die elementen die zo dicht mogelijk bij de eigen leef- en ervaringswereld van de kinderen liggen.[[24]](#footnote-24)

Omdat Nederland veel diversiteit heeft qua achtergronden is het belangrijk om hier kennis over te hebben. Dit valt sinds een paar jaar onder het thema Actief Burgerschap.

## 4.2. Actief Burgerschap

Ik schreef net al dat Actief Burgerschap (vanaf hier Burgerschap) een thema is. Burgerschap is geen verplicht vak om te geven op de basisschool maar het is een verplicht thema om te behandelen. Burgerschap is door SLO uitgewerkt in drie domeinen:

* Democratie: een manier om verschillende opvattingen en belangen bij elkaar te brengen en op vreedzame wijze tot oplossingen te laten komen.
* Participatie: het tonen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving door er een bijdrage aan te leveren.
* Identiteit: het eigen waardesysteem van waaruit iemand handelt in de publieke ruimte, zoals de school: wat is belangrijk genoeg om energie in te steken, welke idealen heeft iemand?

Burgerschap kan je toepassen bij verschillende vakken. Denk aan een debat bij taal en aan het werken over diverse religies bij godsdienst/levensbeschouwing. Het is niet zo dat je opnieuw het wiel moet gaan uitvinden en tijd moet inplannen voor burgerschap. Burgerschap is namelijk verweven in veel verschillende vakken op de basisschool. Alleen is het nu zo dat het een naam heeft en dat scholen er weer stil bij worden gezet om aan deze drie domeinen te werken. Het gaat om actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving te willen zijn en er een positieve bijdrage aan de leveren.[[25]](#footnote-25)

Je kan als school dus invulling geven aan dit thema op diverse manieren. Landelijk let de inspectie op de volgende punten wat betreft burgerschap:

1. Aandacht voor sociale principes.
2. Gerichtheid op de Nederlandse samenleving en de diversiteit daarbinnen.
3. De basiswaarden en de Nederlandse rechtsstaat.
4. De school als oefenplaats voor bijvoorbeeld de democratie, participatie en het omgaan met diversiteit.[[26]](#footnote-26)

Is het dan zo dat als je als christelijke school niets meer aan burgerschap hoeft te doen omdat je al bezig bent met levensbeschouwing, waarden en normen? Volgens Prof.dr. Wiel Veugelers is dit niet het geval. Veugelers: ‘Dergelijke scholen besteden veel aandacht aan levensbeschouwing. Burgerschapsvorming is een ruimer begrip met ook aandacht voor andere culturele en politieke perspectieven. Openbare scholen besteden vaak meer aandacht aan maatschappelijke onderwerpen. En met name op Montessorischolen is de aandacht voor de individuele (emotionele, creatieve) ontwikkeling groot. Het zou goed zijn als scholen bedenken aan welke terreinen zij nog niet zoveel aandacht schenken en daaraan werken.’[[27]](#footnote-27)

Als christelijke school kan je dus op meerdere vlakken werken aan burgerschapskunde dan alleen op levensbeschouwelijk vlak. In het volgende punt wil ik daar dan ook verder op in gaan. Hoe verbind je dan als leerkracht levensbeschouwing met burgerschap?

## 4.3. Verbindingen maken

Als hervormde school is het doel van godsdienstonderwijs het Woord van God verspreiden. Vanuit Den Haag komt de opdracht om ook les te geven over andere godsdiensten. Dit is goed te combineren met Actief Burgerschap. Hoe sta jij in de maatschappij? Hoe kun je als christen je steentje bijdragen aan deze maatschappij? De school krijgt door het thema burgerschap een steuntje in de rug om de kinderen hier mee op weg te helpen. De verschillende domeinen en punten waar de inspectie op let geven namelijk wel ruimte om de achtergrond van de school in zijn waarde te laten. Als christelijke school kun je namelijk en vanuit Bijbels perspectief en vanuit een democratisch oogpunt les geven. Het helpen van je naaste is namelijk een bijbelse opdracht:

*‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.*

*Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’*

*Mat. 22:38-40 (NBV)*

Als je dit combineert met de verbindende waarden (hoofdstuk 3) kan je als christelijke school vasthouden aan je eigen identiteit en werken aan actief burgerschap. Hoe je dit in de praktijk uitwerkt komt naar voren in het praktijkonderzoek.

# 5.0 Conclusie literatuuronderzoek

Verbindende waarden en multiculturele scholen, er is veel over geschreven. Over het algemeen gaat het dan over openbare scholen in achterstandswijken. In dit onderzoek staat de hervormde basisschool centraal, het was niet mogelijk om hier specifieke informatie over te vinden. Daarom ging het over het algemeen over christelijke scholen in het literatuuronderzoek.

In het literatuuronderzoek stonden de volgende vier deelvragen centraal:

1. Wat is cultuur?
2. Wat is een schoolcultuur?
3. Wat zijn verbindende waarden en hoe zet je die in?
4. Hoe verbind je de waarden rondom godsdienst en Actief Burgerschap?

Per deelvraag zal ik een korte conclusie schrijven.

## 5.1. Cultuur

Het geheel van geestelijke verworvenheden van een land, volk enz.; de beschaving: eetcultuur en wooncultuur. Dit onderdeel van cultuur staat centraal in het onderwijs. Nederland is in de loop der jaren een multiculturele samenleving geworden. Cultuur is een evoluerend systeem van waarden, normen en leefregels. in een groep van mensen die zich lid voelen van hun groep wordt cultuur van generatie doorgegeven en zo geïnternaliseerd. Voor de mensen in een groep is hun cultuur vaak onbewust richtinggevend voor hun gedrag en hun kijk op de wereld[[28]](#footnote-28). Dit is de cultuur definitie volgens Pinto. Hofstede heeft cultuur uitgewerkt in de volgende vier definities:

* Machtafstand
* Individualisme versus collectivisme
* Masculiniteit versus feminiteit
* Onzekerheidsvermijding[[29]](#footnote-29)

De uitwerking van deze dimensies kom je ook tegen op een multiculturele samenleving. De grootste verschillen zitten in de dimensie individualisme/collectivisme. Nederland is een individualistische samenleving, kinderen leren voor zichzelf op te komen, voor zichzelf te spreken, daarnaast is de machtafstand niet heel groot. Leerkrachten worden, over het algemeen aangesproken met je en de voornaam. Dit is een groot verschil met landen waar de machtafstand groot is.

Naast de vier dimensies, heeft Hofstede de elementen van cultuur beschreven. Dit heeft hij gedaan door middel van het ui-model. Van buiten naar binnen zijn de elementen als volgt opgebouwd: symbolen, helden, rituelen en in de kern de waarden. Waarden zijn de basis van een cultuur. Elke ring beïnvloedt de andere ring.

## 5.2. Schoolcultuur

Elke school heeft een eigen cultuur. In het algemeen kijken ouders met andere ogen naar de cultuur dan leerkrachten. Leerkrachten zijn bezig met onderwijs vernieuwingen en door het bijstellen van het zelfbeeld van de school proberen ze het gewenste beeld van de schoolsituatie met de feitelijke, bestaande situatie overeen te laten komen. Scholen kunnen variëren in hun culturele oriëntatie. In dit onderzoek staat zowel de monoculturele- als de transculturele oriëntatie centraal.

* Monocultureel: benadrukken de aanpassing aan de Nederlandse cultuur.
* Transcultureel: benadrukken de aanpassing aan elkaar.

Deze twee culturele richtingen lijken met elkaar te botsen, dit is in de praktijk geen probleem. Scholen willen dat de leerlingen wel Nederlands spreken, maar daarnaast ook dat de leerlingen een open houding hebben en respect hebben voor elkaar.

## 5.3. Verbindende waarden

Veel ouders verkeren in een culturele spagaat. Ouders willen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen en ook vasthouden aan hun eigen cultuur en/of religie. Dit gaat over het algemeen over ouders die niet in Nederland zijn geboren of die hier op jonge leeftijd naar toe zijn gekomen. De culturele verschillen tussen het thuisland en Nederland zijn groot. In dit onderzoek gaat het niet over de ouders, maar over de leerkracht. Wel is het belangrijk om dit in het achterhoofd te houden want als school moet je bruggen bouwen met de kinderen en de ouders.

Daarom is het goed om als school op zoek te gaan naar verbindende waarden. Een manier om te werken aan gezamelijke waarden binnen een school is de Waardenaanpak van Hélène van Opheusden. De kern van de Waardenaanpak bestaat uit het werken met basiswaarden binnen de schoolcultuur. Binnen deze methode heeft iedere school de mogelijkheid om juist de waarden te kiezen die het beste aansluiten bij de schoolmissie. Via de directie en teamleden worden de waarden op natuurlijke wijze voorgeleefd aan de kinderen en hun ouders.[[30]](#footnote-30) Op deze manier kan je als school naar waarden zoeken die aansluiten bij de visie en de identiteit van de school en ook de verbinding maken met de kinderen op school.

## 5.4. Verbindende waarden en Actief burgerschap

Wat leerlingen in groep 8 moeten weten over de diverse religieuze stromingen staat in kerndoel 38:

*De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.[[31]](#footnote-31)*

In de bovenbouw komen de wereldreligies aan bod, scholen mogen zelf weten hoe ze dit willen invullen. Omdat Nederland een multicultureel land is, heeft de overheid het thema ‘Actief burgerschap’ in het leven geroepen. De thema’s van Actief burgerschap zijn: democratie, participatie en identiteit. Het gaat over mee doen aan de samenleving, een deel van de samenleving willen zijn en daar een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Als christelijke school kun je dit als volgt invullen: Hoe kun je als christen je bijdrage leveren aan de maatschappij? De verbindende waarden waar je als leerkracht werkt in de klas kun je hierbij inzetten om de leerlingen te leren hoe je met elkaar om gaat. Ook is het een bijbelse opdracht:

*‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.*

*Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’*

*Mat. 22:38-40 (NBV)*

# 6. Praktijkonderzoek

## 6.1. Inleiding

In mijn literatuuronderzoek ben ik ingegaan op cultuur en wat cultuur is op de basisschool. De hoofdvraag van dit onderzoek gaat over de leerkracht in groep 8, hoe kan hij/zij nou de verschillende achtergronden van de leerlingen met elkaar verbinden en de christelijke identiteit in het vaandel houden? Ook hier ben ik op ingegaan mijn literatuuronderzoek, omdat dit het speerpunt is van mijn onderzoek ben ik de praktijk gaan onderzoeken op dit vlak. Hoe verbinden leerkrachten deze waarden? En hoe denken studenten over multicultureel onderwijs op een christelijke school en met name op de Hervormde basisschool?

Ik heb er voor gekozen om een tweetal leerkrachten van groep 8 van twee Hervormde basisscholen uit Nijkerk te interviewen. Daarnaast heb ik de directeur geïnterviewd van de Beatrixschool in Rotterdam, dit is een grote christelijke school in de wijk Pendrecht. Ook heb ik gesproken met

Dr. B. Reitsma, theoloog en docent Islam op de Christelijke Hogeschool Ede (vanaf hier CHE).

Naast deze interviews heb ik er voor gekozen om een vragenlijst af te nemen bij de 3e jaars en 4e jaars studenten op de CHE. Al deze studenten hebben lesgegeven op multiculturele scholen of lopen nu stage op een multiculturele school. Op dit moment hebben ze allemaal één of meerdere leerlingen in de klas van allochtone afkomst. Op deze manier krijg je een duidelijk overzicht van wat studenten weten over dit onderwerp en wat zij denken nodig te hebben om les te geven in een multiculturele klas.

## 6.2. Opzet onderzoek

Dit onderzoek is deels kwalitatief en deels kwantitatief. De interviews vallen onder kwalitatief onderzoek en de vragenlijst valt onder kwantitatief onderzoek. In dit deel wil ik toelichten waarom ik voor deze manier van onderzoek heb gekozen.

### 6.2.1. Verantwoording onderzoek

Ik heb voor interviews gekozen omdat ik op deze manier een beeld kon krijgen over hoe leerkrachten van Hervormde scholen denken over multicultureel onderwijs en hoe zij dat toepassen in de praktijk. Daarnaast heb ik gewerkt met vragenlijsten. Werken met vragenlijsten is een veelgebruikte methode als de onderzoeker meningen, opvattingen of kennis van het publiek wil leren kennen. Onderzoek op basis van vragenlijsten is een typisch voorbeeld van kwantitatief onderzoek. De vorm is de survey. Op deze manier probeer je snel een overzicht te krijgen wat mensen ergens van vinden of wat zij ergens van weten.[[32]](#footnote-32)

Voor zowel de interviews als de vragenlijst is de opbouw hetzelfde. De vragen heb ik onderverdeeld in de volgende deelonderwerpen:

* Godsdienstonderwijs
* Actief burgerschap
* Intercultureel onderwijs
* Verbindende waarden

Voor deze deelonderwerpen heb ik gekozen omdat dit de grote lijnen van mijn literatuuronderzoek zijn. Het interview heb ik afgenomen door middel van de Grounding Theory. Grounded Theory Procedures and Techniques” are two of the model’s greatest advocates, and define it as follows: “The grounded theory approach is a qualitative research method that uses a systematic set of procedures to develop an inductively derived grounded theory about a phenomenon”. The primary objective of grounded theory, then, is to expand upon an explanation of a phenomenon by identifying the key elements of that phenomenon, and then categorizing the relationships of those elements to the context and process of the experiment. In other words, the goal is to go from the general to the specific without losing sight of what makes the subject of a study unique.[[33]](#footnote-33) Op deze manier laat je dus de informatie volledig uit de geïnterviewde komen en is de informatie objectiever dan bij een open interview.

De vragen uit mijn vragenlijst zijn valide omdat wat ik onderzocht heb ook terug komt in het literatuuronderzoek en omdat de vragenlijst is voorgelegd aan collega’s uit het werkveld. Deze collega’s hebben de vragen nagelopen op volledigheid, helderheid, nauwkeurigheid en consistentie.[[34]](#footnote-34)

### 6.2.2. Uitwerking onderzoek

Omdat ik mijn interviews volgens ‘Grounding theory’ heb afgenomen, beschrijf ik per onderwerp wat de opvattingen zijn. Ik werk dus niet alle vier de interviews uit, maar ik werk elk deelonderwerp uit aan de hand van dingen die in elk gesprek zijn benoemd. Per onderwerp geef ik een samenvatting van wie wat gezegd heeft.

In de vragenlijst zitten zowel open- als gesloten vragen. Het voordeel van open vragen is dat de geïnterviewde zijn/haar eigen mening kan vertellen, wel is de informatie minder betrouwbaar. Het voordeel van gesloten vragen is dat je eenvoudige antwoorden krijgt, die je makkelijker kan verwerken en de betrouwbaarheid is groter dan bij open vragen. In de vragenlijst zitten meerkeuzevragen en schaalvragen. Deze vragen zijn en makkelijk te vergelijken en deze antwoorden kunnen toegelicht worden via de open vragen. De vragen werk ik allemaal uit met of een grafiek of een samenvatting van de gegeven antwoorden. Uit de gegeven antwoorden trek ik dan vervolgens weer een conclusie, om vervolgens een algehele conclusie te schrijven over de uitkomst van de vragenlijst.

## 6.3. uitwerking Interview

De volgende mensen heb ik geïnterviewd voor mijn onderzoek:

* Herman van Deelen, leerkracht groep 8, Hervormde basisschool ‘Maranatha’ in Nijkerk.
* Benjamin de Kruijf, leerkracht groep 8, Hervormde basisschool ‘Rehoboth’ in Nijkerk.
* Victor van Toer, directeur Beatrixschool in Rotterdam.
* Bernhard Reitsma, theoloog en docent Islam op de Christelijke Hogeschool Ede.

### 6.3.1. Godsdienstonderwijs

**Doel**:

Herman van Deelen:

Gosdienst is iets persoonlijks, het is waar. Ik stimuleer leerlingen om zelf te gaan bidden. Ook breng ik leerlingen op de hoogte van de bijbel, over de vergeving van God, het is een belofte van Hem. God houdt van de mensen en schenkt daarom genade.

Benjamin de Kruijf:

Het belangrijkste vind ik om de leerlingen te laten weten dat Jezus Gods Zoon is en voor ons naar de aarde is gekomen om te sterven voor onze zonden.

Victor van Toer:

Godsdienstonderwijs, het gebruik van de methode ‘Trefwoord’ voor de dagopening en onderwijs in de geestelijke stromingen lopen door elkaar heen. Voornaamste activiteit op dit moment is het bijbrengen van normen, waarden en verwondering door middel van de verhalen uit godsdienstmethode.

Bernhard Reitsma: God dwingt niemand, God geeft vrijheid van meningsuiting en vertellen van Gods genade dan zijn drie belangrijke kernwaarden van het christelijk geloof.

**Leerlingen van groep 8 en de wereldreligies:**

HvD:

In groep 8 geef ik les over het Hindoeïsme, de Islam en het Boeddhisme. Het gaat dan er reïncarnatie, de vijf zuilen en over de wijsheden die in het Boeddhisme naar voren komen. Wel geef ik daar bij aan waarom het christendom er uitspringt, dat is namelijk het enige geloof waar je niets voor hoeft te doen: het is genade.

BdK:

De wereldreligies staan centraal, het gaat over de verschillen in geloof en de gebruiken die bij deze religies horen. Daarnaast hebben we het over de verschillen in cultuur. Het gaat puur om het vertellen over de religies, ik hecht er geen waardeoordeel aan.

VvT:

Leerlingen dienen op de hoogte te zijn van de belangrijkste principes van de verschillende grote godsdiensten. Daarnaast dienen zij zicht te krijgen op de verschillen maar vooral ook op de overeenkomsten tussen deze godsdiensten.

BR:

Leerlingen moeten weten wat de verschillen zijn tussen de grote wereldreligies, maar belangrijker vind ik dat leerlingen respect hebben en weten hoe ze met elkaar in gesprek moeten gaan over religies.

### 6.3.2. Actief Burgerschap

**Wat is actief burgerschap:**

HvD:

Je bent een deel van de maatschappij, overal vervul jij een rol. Je bent leerling, kind, lid van een sportvereniging enz. Het gaat om verantwoordelijkheid, voor jezelf en ook voor de ander. Respect voor iedereen is belangrijk en daarnaast is respect voor iedereen ook een speerpunt. Als laatste wil ik problemen oplossen noemen, die kom je tegen in het leven en die moet je met de ander oplossen. Dit staat voor mij centraal bij Actief burgerschap.

BdK:

Zelf gebruiken we op school het begrip leefstijl, hierbij staat het omgaan met elkaar centraal. Hoe ga je met elkaar om in de klas, maar ook daarbuiten.

VvT:

Actief burgerschap is volgens mij een combinatie van sociale betrokkenheid, sociale vaardigheden en een bepaalde levensvisie. Dit dient thuis en op school in ontwikkeling te zijn. De school heeft hier een taak in. Aangezien burgerschap een lastig containerbegrip is, kun je moeilijk duiden wat nu wel en wat nu niet bij burgerschap hoort.

**Integratie vakken:**

HvD:

Actief burgerschap komt vooral naar voren in de zaakvakken, maar ook in leefstijl, de dagopening en in de alledaagse gesprekken. Het is zo’n breed begrip, je kan op heel veel verschillende manieren links maken.

BdK:

Het komt naar voren bij heel veel verschillende vakken, je kan hierbij denken aan de gewone vakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Maar het komt ook naar voren in projectweken, zoals we nu werken over de Tweede Wereldoorlog, wat voor keuze zou jij maken? Wat is racisme en hoe ga je met elkaar om? Daarnaast doen we als klas elk jaar me aan de jeugdgemeenteraad, zo leren de kinderen op een interactieve manier hoe de Nederlandse politiek in elkaar zit.

### 6.3.3. Intercultureel onderwijs

**Op een Christelijke/Hervormde basisschool:**

HvD:

Dit is voor mij eigenlijk hetzelfde als actief burgerschap, de christelijke identiteit van de school staat centraal in mijn boodschap, maar wel met respect voor andere geloven.

BdK:

Lesgeven vanuit de grondbeginselen van de school en rekening houden met andere culturen. Geen waardeoordeel, maar respect hebben vanuit Bijbels perspectief.

VvT:

Ik spreek hier eigenlijk nooit over. In de school zien we niet meer dat we een smeltkroes aan culturen hebben maar zien één schoolpopulatie. We bieden onderwijs volgens moderne methoden en volgens moderne inzichten. Er is geen onderscheid tussen autochtone of allochtone ouders en het doel bij elk kind is om het optimaal te laten presteren, ongeacht de afkomst. In de methode voor sociale vaardigheden en in de methode voor godsdienst is aandacht voor zorg voor de naaste, acceptatie etc. Dit moet voldoende zijn, maar volgens mij moet dit op elk soort school onderwezen worden en niet alleen op een christelijke school.

**Interculturele vaardigheden:**

HvD:

Wat ik belangrijk vind is dat de leerlingen niet denken bij het zien van iemand die er anders uit ziet: O, dat is een … Maar dat ze onbevangen zijn en zonder vooroordelen in het leven staan. Daarnaast is nieuwsgierigheid belangrijk, je leerlingen prikkelen om het leven te verrijken zonder je eigen godsdienst te verliezen.

BdK:

Een open houding hebben naar de mensen om je heen en met respect met elkaar om gaan vind ik belangrijke grondhouding.

BR:

Iedereen staat ergens voor in deze wereld, je hebt een mening die er toe doet, maar iedereen heeft ook een oordeel. Het is belangrijk dat je leert om andere mensen ruimte te geven. Je moet elkaar accepteren, respecteren en je verdiepen in de ander. Je moet soms dingen begrijpen, maar je hoeft er geen begrip voor te hebben.

### 6.3.4. Verbindende waarden

**Verbindingen maken:**

HvD:

Ik probeer tijdens mijn lessen over andere godsdiensten kinderen met een bepaalde religie over hun geloof te laten vertellen. Wel kan ik daar nog veel meer uit halen, kinderen kunnen bijvoorbeeld meer over hun cultuur vertellen en meer werken over de verschillende culturen op deze wereld. Het komt wel naar voren bij aardrijkskunde, maar ik kan nog meer die link leggen met de kinderen uit mijn klas. Dan hoeft dat natuurlijk niet alleen op godsdienstig vlak te zijn, maar ook over cultuur in het algemeen. Er zijn binnen Nederland al zoveel verschillende culturen te zien, er is al een verschil in cultuur als je Zeeland vergelijkt met Friesland. Voor mij liggen er dus nog veel uitdagingen.

BdK:

Rondom feestdagen van bijvoorbeeld de Islam laat ik de kinderen over hun religie vertellen en uitleggen waarom ze een vrije dag hebben. Maar ook als we het over andere religies hebben mogen kinderen met die achtergrond over hun religie lesgeven. Het gaat dan wel puur over de religie, het moet geen evangelisatie praatje zijn. Dat doen de kinderen ook helemaal niet, wel is het leuk om te zien hoe kinderen over hun geloof praten.

VvT:

Je kunt leerlingen eigen ervaringen laten vertellen. Opvallend is wel hoe weinig kinderen over hun eigen godsdienst weten. Kinderen kunnen elkaar informeren over bepaalde zaken en naar aanleiding van bijvoorbeeld onderwerpen uit het jeugdjournaal kan er gesproken worden over verschillende inzichten/gedachten/ideeën.

BR:

Laat kinderen niet alleen de verschillen opzoeken, maar zoek juist naar de verbindingen in de religies en achtergronden. Zoek naar overeenkomsten in de Koran en de Bijbel en laat de kinderen daar vanuit hun achtergrond naar kijken. Hoe kijken de christelijke kinderen naar een bepaald gedeelte en hoe zien de islamitische kinderen dat? Probeer bruggen te bouwen, bijvoorbeeld met het Kerstfeest, als je dat normaal gesproken in een kerk viert, maar ouders komen niet omdat ze niet een kerk in willen gaan, zoek dan naar een oplossing. Wil je als school dat het perse in een kerk gehouden wordt? Of kan het ook ergens anders? Probeer continue die link te zoeken met de kinderen bij jou op school. Er zijn namelijk ontzettend veel waarden die je met elkaar kan verbinden, je moet er alleen tijd in willen steken en je moet bruggen willen bouwen.

**Visie van de school:**

HvD:

Geef les vanuit de visie van de school, maar sta open voor de kinderen in de klas die een ander geloof hebben. Heb respect voor elkaar, maar blijf wel vanuit jouw grondhouding lesgeven.

BdK:

Geef les vanuit de visie van de school en kijk naar de andere religies puur als geloof en hang daar geen waardeoordeel aan, maar ga met respect met elkaar om en sta open voor elkaars mening.

VvT:

De school staat open voor iedereen, maar er is sprake van een Christelijke kapstok waar alles aan gehangen wordt. Godsdienst wordt gedeeld en niet opgelegd, gedachten mogen worden uitgesproken en er moet altijd ruimte zijn voor dialoog. Dat kinderen uit gezinnen komen waar radicale gedachten leven is niets nieuws. Dat je hier bewust het gesprek over aangaat en dat je ouders en kinderen ook andere denkbeelden laat zien hoort bij de opvoedkundige taak van de school. De visie binnen de school is dat er voor iedereen plek moet zijn zolang er begrip en respect is voor een ander. Dat proberen we uit te dragen en dit geeft ouders een prettig, veilig en welkom gevoel.

### 6.3.5. Aanvullingen

Naast deze overkoepelende antwoorden zijn er ook nog andere dingen gezegd tijdens de gesprekken. De relevante punten zal ik hieronder nog weergeven.

Herman van Deelen:

Wat mij door de jaren heen is opgevallen dat kinderen met een andere achtergrond niet graag vertellen over hun eigen geloof, ook is het zo dat ze er lang niet altijd veel over weten. Maar als er dan over wordt gesproken dan is de klas hier heel open in, de kinderen lokken elkaar niet uit over vallen elkaar er ook niet over aan. De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Dat vind ik altijd erg mooi om te zien! Daarnaast zie ik een verandering in de ouders, allochtone ouders komen nu meer de klas in dan een aantal jaren geleden. Ik zou zeggen dat het een verwestering is, hoe dat zou komt weet ik niet want als school bedenken we nog altijd hoe we bruggen kunnen bouwen. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat deze ouders zich meer en meer welkom lijken te voelen dan een aantal jaren geleden.

Bernhard Reitsma:

De lijn religie en cultuur is heel erg dun, deze kan je niet uit elkaar halen. Dit hoort vaak bij elkaar en is met elkaar verweven. Elke religie heeft een deel cultuur en elke cultuur heeft vaak daarom ook een deel religie.

De vraag bij het onderwerp verbindende waarden is, hoe kunnen wij, als christenen, meer ruimte maken? En dan op zo’n manier dat je geen water bij de wijn hoeft te doen. Het gaat om gastvrijheid zonder te participeren. Daarom moet je ook geen oordeel hebben zonder te weten waar je het over hebt, dan heb ik het weer over het begrip hebben en begrijpen. Je kan dingen vanuit andere religies begrijpen, maar je hoeft er geen begrip voor te hebben. Dat is niet alleen met religie zo, dat is met vele dingen uit het leven. Dit heeft ook weer te maken met het onderbuik gevoel, rationeel begrijp je dingen eerder dan gevoelsmatig. Maar als je elkaar begrijpt kun je open het gesprek in gaan, dan kan je op een respectvolle manier met elkaar om gaan zonder er begrip voor te hebben. Dat is erg belangrijk de dag van vandaag.

Daarnaast is het goed om principieel te zijn, je hoeft geen sausje over je mening te gooien, maar respecteer dat er mensen zijn met een andere mening. Geef wel je eigen grenzen aan, wat kan wel en wat kan niet. Als school moet je daarom duidelijk voor je visie staan en daar van uit les geven, maar wel met een open houding naar de kinderen op school.

### 6.3.6. Conclusie

Verbindingen maken is het overkoepelende woord voor deze interviews. In elk gesprek kwam naar voren dat je op zoek moet naar mogelijkheden om bruggen te bouwen. Daarnaast is respect en openheid belangrijk in de klas en daar buiten. Op de scholen in Nijkerk wordt al het een en ander gedaan om bruggen te bouwen, deze leerkrachten vinden wel dat ze er nog meer aan kunnen doen. Lesgeven aan multiculturele klas op een hervormde basisschool is dus geen probleem volgens deze leerkrachten. Dit kwam ook terug in het gesprek met Victor van Toer. Dit kwam duidelijk naar voren in de volgende uitspraak: ‘De visie binnen de school is dat er voor iedereen plek moet zijn zolang er begrip en respect is voor een ander. Dat proberen we uit te dragen en geeft dit ouders een prettig, veilig en welkom gevoel’. Bernhard Reitsma onderstreepte dat met principes. Je moet als school principieel zijn, voor je visie uitkomen, maar wel met een open houding naar de kinderen.

In deze gesprekken zijn allerlei wijze lessen naar voren gekomen hoe je lesgeeft aan een multiculturele klas.

## 6.4. Vragenlijst

Hieronder heb ik de antwoorden op de vragenlijst uitgewerkt. De vragenlijst heb ik in bijlage 10.1[[35]](#footnote-35) toegevoegd. De gesloten vragen heb ik visueel gemaakt door middel van grafieken en cirkeldiagrammen. Daarnaast heb ik per vraag een toelichting gegeven over de uitkomst van de antwoorden. De vragenlijst is door 18 respondenten ingevuld.

### 6.4.1. Uitslag vragenlijst

Geslacht:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Studenten  | Frequentie | Percentage |
| Man  | 1 | 6 |
| Vrouw  | 16 | 94 |

Figuur 3 Geslacht

Toelichting resultaten:

Er zitten meer vrouwelijke studenten op de pabo dan mannelijke studenten. Dit verklaart waarom er maar één man de vragenlijst heeft ingevuld.

Studiejaar:

Aantal studenten uit het derde- en het vierde jaar die de vragenlijst hebben ingevuld.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jaar | Frequentie | Percentage |
| 3 | 14 | 72 |
| 4 | 5 | 28 |

Figuur 4 Studiejaar

Toelichting resultaten:

Het was de bedoeling om alleen derdejaars studenten een vragenlijst te laten invullen, helaas kwam ik dan maar aan 14 vragenlijsten. Om deze reden hebben ook nog vijf vierdejaars studenten de enquête ingevuld.

Stagegroep:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stagegroep | Frequentie | Percentage |
| 1 | 1 | 6 |
| 2 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 17 |
| 4 | 2 | 11 |
| 5 | 3 | 17 |
| 6 | 2 | 11 |
| 7 | 2 | 11 |
| 8 | 4 | 21 |

Figuur 5 Groep

Toelichting resultaten:

Het was helaas niet mogelijk om genoeg studenten te vinden die lesgeven aan groep 8 én lesgeven op een christelijke multiculturele basisschool. Daarom heb ik er gekozen voor studenten die lesgeven op een christelijke multiculturele basisschool.

Aantal leerlingen van allochtone afkomst:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal MC leerlingen | Frequentie | Percentage  |
| 1 tot 3 | 7 | 39 |
| 3 tot 6  | 6 | 33 |
| 6 tot 9  | 0 | 0 |
| 9 tot 12  | 1 | 6 |
| 12 tot 15  | 2 | 11 |
| 15 of meer  | 2 | 11 |

Figuur 6 Allochtone leerlingen

Vraag 1:

Deze vraag gaat over het doel bij godsdienstonderwijs. De studenten hebben hier allemaal antwoord op gegeven. De antwoorden heb ik ingedeeld in thema’s. Per thema zal ik een samenvatting geven van de antwoorden. De volledige antwoorden kunt u vinden in bijlage 10.2.[[36]](#footnote-36)

Normen en waarden:

* Ik wil de normen en waarden volgens de bijbel overbrengen.
* De kinderen christelijke waarden en normen leren vanuit de bijbel, naastenliefde, respect voor elkaar en de onderlinge verschillen zijn hierbij erg belangrijk.

Kennis maken met:

* Kinderen kennis laten maken met het geloof.
* Vertellen over Jezus en het evangelie.
* Kinderen over God en Jezus vertellen.

Liefde van God:

* Kinderen laten zien wie God voor hen is en kan zijn.
* Gods liefde doorgeven en uitstralen.
* Kinderen vertellen hoe waardevol ze zijn en de kinderen laten zien en vertellen hoe goed God is.
* Dat kinderen weten dat zij niet alleen zijn en dat Jezus van hen houdt.

Respect:

* Respect voor elkaars godsdienst en vertellen over mijn godsdienst.

Toelichting resultaten:

Het merendeel van de antwoorden ging over wie God voor de kinderen is: een liefdevolle Vader. Uit deze antwoorden blijkt dat de studenten het belangrijk vinden dat de leerlingen weten dat ze mogen zijn wie ze zijn en altijd bij Hem terecht kunnen.

Vraag 2:

In groep 8 moeten leerlingen van andere godsdiensten weten:

1. Puur de feiten van de grote wereldreligies
2. Feiten, cultuur en beleving van de wereldreligies
3. Wereldreligies gezien vanuit christelijk oogpunt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vraag 2  | Frequentie | Percentage |
| A | 0 | 0 |
| B | 11 | 61 |
| C | 7 | 39 |

Figuur 7 Kennis wereldreligies

Toelichting resultaten:

Uit deze uitkomst blijkt dat het merendeel vindt dat het belangrijk is om ook de achtergronden van een religie te vertellen. Dit hoeft niet perse vanuit het christelijk oogpunt. Wat duidelijk is, is dat puur feiten over de grote wereldreligies te weinig is voor christelijke scholen.

Vraag 3:

Actief burgerschap is voor mij:

1. Een verplichting opgedragen vanuit de overheid
2. Niets nieuws, een aanvulling op de christelijke waarden en normen die centraal staan bij mij in de klas.
3. Een uitdaging om kinderen klaar te stomen voor hun plek in de (multiculturele) maatschappij.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vraag 3  | Frequentie | Percentage |
| A | 0 | 0 |
| B | 1 | 6 |
| C | 17 | 94 |

Figuur 8 actief burgerschap

Toelichting resultaten:

Over het algemeen zien de studenten Actief burgerschap als een uitdaging, de link met de christelijke normen en waarden worden daar niet zo snel bij gelegd. Uit de toelichtingen blijkt dat de studenten het belangrijk vinden dat de kinderen hun plek in de maatschappij weten te vinden en daar de nodige vaardigheden voor in huis hebben.

Vraag 4:

In deze vakken integreer ik Actief burgerschap:

|  |  |
| --- | --- |
| Vraag 4 | Frequentie  |
| Sociaal emotionele ontwikkeling | 11 |
| Rekenen  | 3 |
| Wereldoriëntatie | 18 |
| Godsdienst | 16 |
| Taal  | 6 |

Figuur 9 Vakken actief burgerschap

Toelichting resultaten:

Elke student heeft drie vakken ingevuld waarin hij/zij Actief burgerschap integreert. Het is een onderzoek voor de Hervormde basisschool. De studenten die deze vragenlijst hebben ingevuld lopen allemaal stage op een christelijke basisschool. Vanuit het vak godsdienst kun je veel linken leggen met Actief burgerschap. Wereldoriëntatie wordt gezien als hoofdvak voor Actief burgerschap samen met de vakken rondom de sociaal emotionele ontwikkeling.

Vraag 5:

Deze vraag gaat over het volgende thema: intercultureel onderwijs op een christelijke basisschool. Wat is dat volgens de studenten? De antwoorden van studenten heb ik ingedeeld in thema’s. Per thema zal ik een samenvatting geven van de antwoorden. De volledige antwoorden kunt u vinden in bijlage 10.3.[[37]](#footnote-37)

Intercultureel onderwijs op een christelijke basisschool is voor mij:

Christelijk oogpunt:

* Respect hebben voor elkaar en openstaan voor andere culturen, maar wel vanuit een christelijk oogpunt.
* Openstaan voor andere religies en er eerlijk over praten, maar daarbij wel de christelijke identiteit behouden.
* Respect hebben voor elkaar, elkaar leren kennen en voor elkaar open staan voor culturen, maar de visie en identiteit van de school behouden.
* De kinderen in hun waarde laten, oog voor overeenkomsten en verschillen en daarbij de christelijke identiteit centraal houden.

Respect:

* Respect en aandacht voor verschillende culturen en religies. Door d.m.v. spreekbeurten.
* Respect en vrijheid om er over te vertellen in de klas.
* Dat kinderen leren respect te tonen voor mensen met een ander geloof. En dat ze anderen in hun waarde laten.

Overig:

* Een uitdaging om het christelijke geloof uit te dragen.
* Belangrijk omdat kinderen hier in de maatschappij mee te maken krijgen.
* De mogelijkheid om verschillende culturen toe te lichten.
* Dat alle culturen op welke manier dan ook een bijdrage leveren en een plekje hebben.

Vraag 6:

Als ik les geef op een multiculturele school dan heb ik deze kwaliteiten nodig:

|  |  |
| --- | --- |
| Vraag 6 | Frequentie  |
| Kennis culturen/religies  | 18 |
| Open houding | 11 |
| Respect  | 7 |
| Kennis christendom | 2 |
| Uniciteit leerlingen waarborgen | 4 |
| Inlevingsvermogen  | 4 |
| Standvastigheid eigen geloof | 3 |
| Didactische vaardigheden | 1 |
| Gezag  | 2 |
| Kennis actualiteit | 2 |

Figuur 10 Kwaliteiten

Toelichting resultaten:

‘Kennis over de culturen van de kinderen uit je klas’ heeft elke student opgeschreven. Dit is voor hen verreweg de belangrijkste kwaliteit. Hiernaast is een open houding erg belangrijk, een open houding naar de kinderen. Omdat het een open vraag was en de studenten drie, voor hen belangrijke, kwaliteiten moesten opschrijven zijn de antwoorden heel divers. Daaruit kan je de conclusie trekken dat kennis over de diverse culturen erg belangrijk is. Het is belangrijk om te weten wie je bij je in de klas hebt zitten!

Vraag 7:

Verbindende waarden:

1. Op een christelijke school geef ik les over de Bijbel en over ander religies praat ik niet.
2. Op een christelijke school geef ik les over de Bijbel maar praten we ook wel over andere religies.
3. Op een christelijke school sta ik open voor kinderen met andere religies en probeer ik te zoeken naar de verbindende waarden.

Heb je voor c gekozen? Op welke manier leg jij verbindingen tussen de religies van de kinderen in jouw klas?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vraag 7  | Frequentie  | Percentage |
| A | 0 | 0 |
| B  | 6 | 33 |
| C | 12 | 67 |

Figuur 11 Verbindende waarden

Toelichting resultaten:

Twee derde van de studenten gaat de uitdaging aan om verbindingen te zoeken. Daarnaast geeft een derde aan dat ze wel open staan voor andere religies door er over te praten in de klas. De studenten die voor antwoord c hebben gekozen hebben hun antwoord toegelicht. Deze uitspraken zal ik hieronder neerzetten:

* Door te kijken naar welke elementen er in beide religies overeenkomen en dit te benadrukken.
* Door er over te praten en te vragen naar de verschillen tussen het christendom en andere religies. Vraag hoe leerlingen deze verschillen ervaren op een christelijke school.
* Door de kinderen er zelf over te laten vertellen, die opvattingen vergelijken met andere meningen uit de klas.
* Kijk met de kinderen naar de verschillen en overeenkomsten in religie en beleving.
* Kijk naar de verhalen uit de verschillende religieuze boeken, wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
* Neem de vrijheid om er met elkaar over te praten en heb daarin respect voor elkaar.
* Praat over de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende religies, hoe gaan bijv. moslims om met het verlies van een familielid. Zijn er bijv. verschillen bij een begrafenis? En zijn er verschillen als er een baby wordt geboren?
* Praat over God, wie is dat voor jou? Kijk naar normen en waarden die overeenkomsten, heb respect voor elkaar. Dit zijn dingen die niet alleen bij het christendom belangrijk zijn, maar ook bij andere wereldreligies.
* Laat de kinderen kennis maken met elkaars culturen, dit kun je doen door een culturen markt, laat elk kind iets over zijn/haar religie vertellen en eventueel samen eten met maaltijden uit de verschillende culturen. Zo krijg je meer binding in de groep en leren kinderen elkaar beter kennen.

### 6.4.2. Conclusie antwoorden vragenlijst

Per vraag heb ik een korte toelichting geschreven op de uitslag. Daarom heb ik nu puntsgewijs een conclusie geschreven over de uitslag van de vragenlijst.

* Bij godsdienstonderwijs staat het christelijke geloof centraal.
* Studenten willen door hun houding laten zien wat het geloof met hen doet.
* Studenten willen de liefde van Jezus uitstralen.
* Christelijke waarden en normen zijn belangrijke uitgangspunten tijdens het lesgeven.
* Aan het einde van groep 8 moeten de leerlingen meer weten dan alleen de feiten van de grote wereldreligies. Geen enkele student heeft aangegeven dat puur de feiten van de grote wereldreligies door genomen moeten worden.
* Actief burgerschap is, voor het merendeel van de studenten een uitdaging om kinderen klaar te stomen voor hun plek in de (multiculturele) samenleving.
* Godsdienst, sociaal-emotionele ontwikkeling en de zaakvakken zijn de vakken waarin Actief burgerschap heeft meeste naar voren komt.
* Intercultureel onderwijs is belangrijk omdat Nederland een multiculturele samenleving is, maar wel vanuit het christelijke oogpunt.
* Kennis over andere culturen en religies is belangrijk. Het is goed om de achtergronden te kennen van de kinderen uit je klas.
* De studenten zoeken op verschillende manieren naar verbindende waarden en proberen de kinderen op een actieve manier bezig te laten gaan met het onderwerp ‘verbindende waarden’.

## 6.5. Conclusie van het praktijk onderzoek

De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek is:

*Hoe kun je als leerkracht, van groep 8, de waarden verbinden rondom godsdienst en actief burgerschap, in een multiculturele klas,op een hervormde basisschool?*

Na het analyseren van de gegevens uit de vragenlijst en het doornemen van de interviews wil ik hier mijn conclusie schrijven op het praktijkonderzoek.

Als leerkracht sta je voor de taak om bruggen te bouwen, om de waarden te verbinden. Kwaliteiten die je nodig hebt als leerkracht zijn:

* Kennis over de culturen en religies van de kinderen in jouw klas.
* Een open houding
* Respect hebben voor elkaar en voor de achtergronden van de kinderen uit de klas.

Doe je dit als leerkracht, dan kun je ook uitdragen wat de visie van de school is. Daardoor krijgen leerlingen respect voor de leerkracht als dit andersom ook zo is. Op deze manier creëer je een veilig klimaat in de klas en is er ruimte voor het leggen van verbindingen.

Tijdens godsdienst, sociaal-emotionele ontwikkeling en de zaakvakken komt Actief burgerschap naar voren. Tijdens deze vakken kun je dan ook de waarden verbinden van de kinderen uit de klas.

Daarnaast zien de studenten Actief burgerschap echt als een uitdaging om de kinderen klaar te stomen voor de multiculturele samenleving.

De conclusie van het praktijkonderzoek is dan ook: waarden verbinden begint bij de leerkracht. Sta er open in, heb kennis over de kinderen uit je klas en heb respect voor elkaar. Dan kun je de drie bovengenoemde vakken inzetten om van de klas een groep te maken.

# 7. Conclusie van het onderzoek

Aan het einde gekomen van dit onderzoek wil ik antwoord geven op de hoofdvraag:

*Hoe kun je als leerkracht, van groep 8, de waarden verbinden rondom godsdienst en actief burgerschap, in een multiculturele klas, op een hervormde basisschool?*

Ik wil op deze vraag antwoord geven aan de hand van de volgende drie punten:

* Identiteit
* De leerkracht
* Verbindende waarden

## 7.1. Identiteit

Op de hervormde basisschool staat het Woord van God centraal. Het is belangrijk om dat centraal te stellen en te houden. Dat is immers de drijfveer van de school: mensen, en dus ook kinderen, zijn geschapen door God, wij behoren Hem toe. Ook staan de drie formulieren van Enigheid centraal in de meeste schoolgidsen als onderdeel van de identiteit van de school.

Dat deze boodschap centraal staat, houdt niet in dat je niet open moet staan voor kinderen met een andere religie. Wel is het belangrijk om de visie van de school uit te blijven dragen, maar wel met respect voor andere religies.

## 7.2. De leerkracht

Als leerkracht sta jij voor de klas, je bent verantwoordelijk voor de groep kinderen in de klas. Zij leren van jou, grotendeels door wat jij uitstraalt. Daarom is het belangrijk om de kwaliteiten in huis te hebben om les te geven aan kinderen met diverse achtergronden. In dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat kennis over culturen en religies erg belangrijk is. Als leerkracht moet je de achtergrond van je leerlingen kennen, wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten met je eigen cultuur en de schoolcultuur? Daarnaast is het erg belangrijk om een open houding te hebben. Een open houding geeft veiligheid. En veiligheid in de klas geeft weer mogelijkheden om te werken aan verbindingen. Door verbindingen te maken kun je van de klas een echte groep maken. Daar is ook respect voor nodig. Respect voor je leerlingen en voor de achtergronden van je leerlingen. Deze drie kwaliteiten zijn de basis om de waarden de verbinden.

## 7.3. Verbindende waarden

Ik schreef net al dat de achtergronden erg verschillend kunnen zijn. Het vak Actief burgerschap geeft je als leerkracht vele mogelijkheden om te werken aan verbindende waarden. Tijdens godsdienst, sociaal-emotionele ontwikkeling en de zaakvakken zijn er vele mogelijkheden om op zoek te gaan naar verbindende waarden. Dit kan door projectweken en culturele uitstapjes als de moskee en het Joods historisch museum, maar ook heel eenvoudig als het bij aardrijkskunde gaat over landen in het Middellandse zeegebied. Laat de kinderen uit Turkije en Marokko die er zijn geweest, maar vertellen hoe het klimaat in die landen is. Er zijn zoveel mogelijkheden en uitdagingen om van elkaar te leren en om opzoek te gaan naar de verbindende waarden.

## 7.4. Ten slotte

Mind the gap? Ik begon dit onderzoek met de vraag of er wel een gat is. Er zijn verschillen tussen de achtergronden van de kinderen. Zie het niet als een probleem, een onoverbrugbaar gat, maar zie het als een uitdaging. Een mogelijkheid om bruggen te bouwen, ga die verbinding aan!

# 8. Discussie en aanbeveling

De conclusie van het onderzoek is geschreven, toch zijn er nog wat vragen die zijn blijven liggen.

## 8.1. Discussie

Dit onderzoek is gericht op groep 8. Helaas is het niet gelukt om meer interviews te doen met leerkrachten groep 8. Graag had ik meerdere interviews willen doen om nog meer de diepte in te kunnen zijn gegaan. Dit onderzoek was gericht op de hervormde basisschool, maar hoe wordt er op andere scholen gedacht over dit onderwerp? In groep 8 wordt er aandacht besteed aan andere religies en culturen, maar hoe werk je in de onderbouw aan verbindende waarden? Dit onderwerp speelt natuurlijk al een rol aan het begin van de basisschool. Het thema verbindende waarden moet niet pas worden aangesneden aan het einde van de basisschool.

## 8.2. Aanbeveling

Ik heb een heel aantal leerkrachten en studenten gesproken tijdens mijn onderzoek die tegen het probleem bruggen bouwen aanloopt. Vaak bleek ook dat er niet heel veel over na werd gedacht. Wil je bruggen bouwen en de waarden verbinden, zet dit in het schoolplan. Dit hoeft niet alleen binnen de school, maar kijk ook verder: hoe pakken scholen dit aan binnen de vereniging/stichting? Of zoek contact met een soortgelijke school in een grote stad. Ik denk namelijk dat er te vaak opnieuw het wiel uitgevonden moet worden, tenminste dit denken scholen. Dit hoeft helemaal niet, maar dan moet je wel verder kijken dan het schoolplein. Op deze manier kun je als scholen van elkaar leren, het enige dat je moet doen als school is verbindingen leggen en er tijd in willen steken. Het resultaat is wel dat je je als school in kan zetten als bruggenbouwer!

# 9. Nawoord

Ik zie het nog zo voor me: ik zat samen met Hans Borst, mijn afstudeerbegeleider, in de Starbucks in Londen. Het was vorig jaar juni. Wij waren daar met de groep van de minor Multiculti. Samen bespraken we mijn afstudeeronderwerp. Er kwamen mooie plannen naar voren. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dit afstudeeronderzoek.

Het liep niet altijd even soepel. Er was wel literatuur, maar meestal was het gericht op zwarte scholen in probleemwijken. Dat was niet mijn doelgroep. Gelukkig kon ik er af en toe wel informatie uit halen. Maar na wat aanpassingen en goed zoeken heb ik de juiste informatie gevonden.

Daarnaast liep mijn praktijkonderdeel niet. Ik heb ruim 50 mensen gemaild en gebeld voor interviews, maar helaas heb ik maar vier interviews afgenomen. Gelukkig heb ik wel een vragenlijst kunnen afnemen onder studenten en ben ik toch aan genoeg gegevens gekomen om mijn praktijkonderzoek te doen.

Ook was het onderzoek gericht op de hervormde school, over het geheel gezien heb ik de doelgroep iets breder getrokken. Het was praktisch gezien niet haalbaar om het alleen op deze doelgroep te richten. Dit heb ik wel kunnen toepassen in mijn interviews, maar voor de vragenlijst was dit niet haalbaar. Toch ben ik meer dan tevreden met het resultaat. Het geeft een duidelijk overzicht wat je als leerkracht nodig hebt om les te geven op een christelijke school met een diverse populatie aan leerlingen.

Mijn onderzoek startte ik met de vraag: Mind the gap, is dat een onoverbrugbaar gat of eentje waar je een brug voor bouwt? Ga op zoek naar de verbindende waarden in de klas en bouw die brug! Zet je in voor de kinderen in de klas, daar ben je leerkracht voor! Daarom wil ik nogmaals de opdracht herhalen die God ons heeft gegeven:

*‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.*

*Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’*

*Mat. 22:38-40 (NBV)*

Heb je naaste lief ongeacht ras, religie of cultuur. Zoek de verbindende waarden!

Marielle van der Wekken, mei 2012

# 10. Bijlagen

## 10.1. Vragenlijst ‘Verbindende waarden’

Naam:

Stagegroep:

Aantal allochtone leerlingen in de klas:

1. Mijn doel bij godsdienstonderwijs is:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. In groep 8 moeten leerlingen van andere godsdiensten weten:

1. Puur de feiten van de grote wereldreligies
2. Feiten, cultuur en beleving van de wereldreligies
3. Wereldreligies gezien vanuit Christelijk oogpunt

3. Actief burgerschap is voor mij:

1. Een verplichting opgedragen vanuit de overheid
2. Niets nieuws, een aanvulling op de christelijke waarden en normen die centraal staan bij mij in de klas.
3. Een uitdaging om kinderen klaar te stomen voor hun plek in de (multiculturele) maatschappij.

4. In deze 3 vakken integreer ik actief burgerschap:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Intercultureel onderwijs op een christelijke basisschool is voor mij:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Als ik les geef op een multiculturele school dan heb ik deze drie kwaliteiten nodig:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Verbindende waarden:

1. Op een christelijke school geef ik les over de Bijbel en over ander religies praat ik niet.
2. Op een christelijke school geef ik les over de Bijbel maar praten we ook wel over andere religies.
3. Op een christelijke school sta ik open voor kinderen met andere religies en probeer ik te zoeken naar de verbindende waarden.

Heb je voor c gekozen? Op welke manier leg jij verbindingen tussen de religies van de kinderen in jouw klas?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 10.2. Vragenlijst vraag 1

Dit zijn de antwoorden op vraag 1 uit de vragenlijst.

Mijn doel bij godsdienstonderwijs is:

* Dat kinderen weten dat zij niet alleen zijn en dat Jezus van hen houdt.
* Respect voor elkaars godsdienst. En om te vertellen over mijn godsdienst.
* Kinderen kennis laten maken met het geloof.
* Kinderen over God en Jezus vertellen.
* De liefde laten zien, welke onze God is.
* De kinderen meegeven dat God van hen houdt en hen enthousiast maken.
* De verhalen uit de bijbel over brengen en daarbij een diepere boodschap Gods liefde doorgeven en uitstralen.
* De kinderen christelijke waarden en normen leren, Bijbelverhalen overbrengen en naastenliefde. Ook respect voor elkaar en onderlinge verschillen.
* De kinderen laten inzien wat God in hun dagelijks leven kan betekenen.
* Kinderen laten zien wie God voor hen is en kan zijn.
* Dat kinderen weten wie Jezus is, wat Hij voor ons gedaan heeft en dat wij door Hem zijn vrijgekocht en zo in de hemel mogen komen. En wat Hij vandaag nog voor ons betekent.
* De normen en het waarden uit het christelijke geloof voorleven.
* Vertellen ver Jezus en het evangelie.
* Kinderen vertellen hoe waardevol ze zijn. Ze laten zien hoe goed God is.
* Normen en waarden volgens de bijbel overbrengen.
* Kinderen laten zien wie God en Jezus is.
* Het over brengen van Gods Woord en daarbij de liefde van God aan de kinderen zichtbaar maken, dat Hij er voor hen allemaal is.

## 10.3. Vragenlijst vraag 5

Dit zijn de antwoorden op vraag 5 uit de vragenlijst.

Intercultureel onderwijs op een christelijke basisschool is voor mij:

* Respect en aandacht voor verschillende culturen en religies. Bijvoorbeeld door middel van spreekbeurten.
* Respect en vrijheid om erover te vertellen in de klas.
* Dat kinderen leren respect te tonen voor mensen met een ander geloof. En dat ze anderen in hun waarde laten.
* Open staan voor andere religies en er eerlijk over praten, daarbij wel de christelijke identiteit behouden.
* Ruimte voor alle culturen: met elkaar delen, maar het christendom centraal.
* Respect voor en leven met elkaar, vanuit het christelijk oogpunt.
* De kinderen in hun waarde laten, oog voor overeenkomsten en verschillen en daarbij de christelijke identiteit voor ogen houden.
* Respect hebben voor elkaar, elkaar leren kennen en open staan voor culturen. Maar wel de visie en identiteit van de school behouden.
* Respect hebben voor elkaar en open staan voor andere culturen, maar wel vanuit een christelijk oogpunt.
* Een uitdaging om het christelijke geloof uit te dragen.
* Belangrijk omdat het kinderen hier in de maatschappij mee te maken krijgen.
* Ik vind het goed dat kinderen dingen leren over andere godsdiensten.
* De mogelijkheid om verschillende culturen toe te lichten.
* Dat alle culturen op welke manier dan ook een bijdrage leveren en een plekje hebben.
* Open staan voor elk kind, onafhankelijk van de achtergrond maar de Christelijke identiteit behouden. Kan kinderen niet het Christelijk geloof opleggen, maar wel uitstralen wat het persoonlijk voor mij is.

# 11. Bibliografie

Boeken:

* Dumasy, E. (1996). *Kleurrijk onderwijs 2.* Zutphen: Thieme.
* Corbin, J. S. (2008). *Basics of qualitative research.* California: Sage Publications, Inc. .
* Pinto, D. (2007). *Interculturele communicatie. Een stap verder.* Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
* Sloot, E. (2005). *‘Wij’ kent geen kleur, Opvoeden in twee culturen .* Amsterdam: SWP.
* van Opheusden, H. (2010). *Verbindende waarden, Multiculturele begeleiding in het basisonderwijs.* Amstelveen: Producite Totemboek .

Artikelen:

* Rompelman, O. (1998). *De culturele dimensies volgens Hofstede.* Retrieved Januari 2, 2012, from Hansonexperience :
* Veugelers, W. (2007). Samen invulling geven aan burgerschapsvorming. *Leermiddelenkrant* , 2-3.
* Kieft, G. (2011, Maart). Interculturele communicatie. *Cultuurverschillen* . Ede .

Internet:

* *CBS Statline*. (2012, Januari 5). Retrieved Januari 6, 2012, from CBS Statline Bevolking: <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80745NED&D1=1,3,7-11&D2=0&D3=0&D4=0-2&D5=0,9,19,29,39,l&HD=110131-0815&HDR=G1,G2,T&STB=G3,G>4
* SLO, N. e. (n.d.). *Burgerschap*. Retrieved maart 10, 2012, from SLO: <http://www.slo.nl/primair/themas/burgerschap/>
* Tule. (n.d.). *TULE Oriëntatie op jezelf en de wereld*. Retrieved Maart 10, 2012, from TULE SLO: <http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L38.html>
* van Dale . (2011). *Opzoeken* . Retrieved 11 12, 2011, from vanDale: <http://vandale.nl/opzoeken?pattern=cultuur+&lang=nn>
1. Van Dale, opgeroepen op 02-10-2011, beschikbaar op: <http://vandale.nl/opzoeken?pattern=cultuur+&lang=nn> [↑](#footnote-ref-1)
2. Pinto. D. (2007) *Interculturele communicatie, Een stap verder*. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum, p. 26, 27 [↑](#footnote-ref-2)
3. (Pinto, 2007, pp. 27, 28 ) [↑](#footnote-ref-3)
4. (Pinto, 2007, p. 28) [↑](#footnote-ref-4)
5. Rompelman, O. (1998). *De culturele dimensies volgens Hofstede.* Retrieved Januari 2, 2012, from Hansonexperien [↑](#footnote-ref-5)
6. (Rompelman, 1998) [↑](#footnote-ref-6)
7. (Rompelman, 1998) [↑](#footnote-ref-7)
8. (Rompelman, 1998) [↑](#footnote-ref-8)
9. Kieft, G. (2011, Maart). Interculturele communicatie. *Cultuurverschillen* . Ede . [↑](#footnote-ref-9)
10. Dumasy, E.A.H. (1996) *Kleurrijk onderwijs, 2*. Zutphen: Uitgeversmaatschappij Thiema, pp. 65, 66 [↑](#footnote-ref-10)
11. (Dumasy, 1996, pp. 95, 96) [↑](#footnote-ref-11)
12. (Dumasy, 1996, p. 97) [↑](#footnote-ref-12)
13. (Kieft, 2011) [↑](#footnote-ref-13)
14. (Sloot, 2005, pp. 102, 103) [↑](#footnote-ref-14)
15. Opheusden, H. van. (2010) *Verbindende waarden, Multiculturele begeleiding in het basisonderwijs.* Amstelveen: Productie Totemboek, pp. 75 [↑](#footnote-ref-15)
16. (van Opheusden, 2010, p. 75) [↑](#footnote-ref-16)
17. (van Opheusden, 2010, pp. 81, 82) [↑](#footnote-ref-17)
18. (van Opheusden, 2010, p. 83) [↑](#footnote-ref-18)
19. (van Opheusden, 2010, p. 33) [↑](#footnote-ref-19)
20. (van Opheusden, 2010, pp. 37-39) [↑](#footnote-ref-20)
21. (van Opheusden, 2010, pp. 43-45) [↑](#footnote-ref-21)
22. (Tule) [↑](#footnote-ref-22)
23. (Tule) [↑](#footnote-ref-23)
24. (Tule) [↑](#footnote-ref-24)
25. (SLO) [↑](#footnote-ref-25)
26. (SLO) [↑](#footnote-ref-26)
27. (Veugelers, 2007) [↑](#footnote-ref-27)
28. (Pinto, 2007) [↑](#footnote-ref-28)
29. (Rompelman, 1998) [↑](#footnote-ref-29)
30. (van Opheusden, 2010, pp. 81, 82) [↑](#footnote-ref-30)
31. (Tule) [↑](#footnote-ref-31)
32. Kallenberg, A.J., Koster, B., Onstenk, J. & Scheepsma, W. (2007) *Ontwikkeling do0r onderzoek, een handreiking voor leraren.* Utrecht: ThiemaMeulenhoff, pp. 53 [↑](#footnote-ref-32)
33. Corbin, J., A. Strauss. *Basics of qualitative research.* California: Sage Publications, Inc. 2008 [↑](#footnote-ref-33)
34. (Kallenberg, 2007, p. 205) [↑](#footnote-ref-34)
35. 10.1. Bijlage: Vragenlijst, zie pagina 48 [↑](#footnote-ref-35)
36. 10.2. Bijlage: vraag 1, zie pagina 50 [↑](#footnote-ref-36)
37. 10.3 Bijlage: Vraag 5, zie pagina 51 [↑](#footnote-ref-37)