
[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.debelgischeoptiekgids.be/gezichtsbedrog.htm&ei=-gQ6VaW2MNHcarjzgKgF&psig=AFQjCNHCHznqn0w8wKHjSe5QUd2MUk2wbA&ust=1429951837501792)

**Inhoudsopgave**

Practicum 1: De functie van speeksel blz. 3

Practicum 2: Proeven door te ruiken blz. 4

Practicum 3: Warmte- en koudezintuigen blz. 6

Practicum 4: Tastzintuigen blz. 7

Practicum 5: Evenwichtsorgaan blz. 9

Practicum 6: Pupilreflex blz. 10

Practicum 7: Nabeelden blz. 11

Practicum 8: Dominante oog blz. 12

Practicum 9: Diepte zien blz. 13

Practicum 10: Richting van geluiden blz. 14

Extra opgaven: Gezichtsbedrog blz. 15

Bijlage: Een verslag schrijven blz. 19

**Practicum 1: De functie van speeksel**

Onderzoeksvraag:

Wat is de functie van speeksel bij het proeven?

Hypothese:

Speeksel dient om ………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.meatandmeal.nl/maximaal-55-suikerklontje-per-dag/&ei=1AU6Vc2VBJTwaMTFgfgF&psig=AFQjCNHG4RsZ3eSY0R9hjV-jDDqtOArfAw&ust=1429952324378487)

Materiaal:

* Een suikerklontje
* Een papieren zakdoek

Methode:

* Voer deze proef samen met een klasgenoot uit.
* Beslis samen wie de proef uitvoert en wie de proefpersoon is.
* Maak de tong van de proefpersoon droog met een papieren zakdoek.
* Leg het suikerklontje bij de proefpersoon op de tong.
* De proefpersoon geeft en teken zodra hij de suiker proeft. Let goed op wat er dan met het suikerklontje gebeurd is!

Resultaten:

Als de proefpersoon suiker proeft, is het suikerklontje …………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Conclusie:

Speeksel dient om …………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

**Practicum 2: Proeven door te ruiken**

Onderzoeksvraag:

Kun je ook proeven met je neus?

Hypothese:

Ik denk dat de reuk *wel / niet* belangrijk is bij het proeven van allerlei smaken,

omdat …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Materiaal:

* Een blinddoek
* Kaneel, aardappel, peer, sinaasappel en prei

Methode:

* Werk bij dit practicum samen met een klasgenoot.
* Beslis samen wie de proef uitvoert en wie de proefpersoon is. De proefpersoon draagt tijdens de uitvoering de blinddoek.
* Laat de proefpersoon zijn neus dichtknijpen en leg één van de voedingsmiddelen bij de proefpersoon op de tong.
* Geef in de onderstaande tabel aan of de proefpersoon het voedingsmiddel proeft.
* De proefpersoon houdt nog steeds zijn neus dicht maar mag nu op het voedingsmiddel kauwen.
* Geef in de onderstaande tabel aan of de proefpersoon iets proeft.
* Nu hoeft de proefpersoon zijn neus niet langer dicht te houden.
* Geef in de onderstaande tabel aan of de proefpersoon iets proeft.

Resultaten:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Voedingsmiddel** | **Neus dicht,**  **Voedingsmiddel op de tong** | **Neus dicht, voedingsmiddel gekauwd** | **Neus open** |
| **Kaneel** | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* |
| **Aardappel** | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* |
| **Peer** | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* |
| **Sinaasappel** | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* |
| **Prei** | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* | Proeft *iets / niets* |

Conclusie:

Proeven doe je *wel / niet* met je neus.

Afrondende vraag:

Als je erg verkouden bent, gaat het slijmvlies in je neusholte veel slijm maken. Je neusholte raakt ermee verstopt. Waarom is je eten vaak minder lekker als je verkouden bent?

…………………………………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………………………………

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.minime.nl/baby-eet-citroen-schattig-toch-niet/&ei=YQY6Ve_mC4bvaqDrgfAI&psig=AFQjCNFe-vA6kS4MAsqOI0Aovw2uhiHojg&ust=1429952481311341)

**Practicum 3: Warmte- en koudezintuigen**

Inleidende vraag:

In de huid komen vijf verschillende zintuigcellen voor. Welke? Benoem ze alle vijf.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Onderzoeksvraag:

Komen er in de huid evenveel warmtezintuigen als koudezintuigen voor?

Hypothese:

Ik denk dat het aantal warmtezintuigen *groter is dan / kleiner is dan / even groot is als* het

aantal koudezintuigen, omdat ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.menselijk-lichaam.com/huid/de-huid&ei=ZQc6VYH0ApDfavD-gMAC&psig=AFQjCNFB-I83wIKA3cDacG555z22xwvenQ&ust=1429952736731656)Materialen:

* Twee breinaalden
* Een bekerglas met water en ijsklontjes
* Een bekerglas gevuld met water van 50 – 60 graden Celsius
* Een blinddoek

Methode:

* Werk bij dit practicum samen met een klasgenoot.
* Beslis samen wie de proef uitvoert en wie de proefpersoon is. De proefpersoon draagt tijdens de uitvoering de blinddoek.
* Zet een breinaald in het smeltende ijs en de ander breinaald in het warme water.
* Teken bij de proefpersoon een vierkant van 2 bij 2 cm op de binnenkant van de onderarm.
* Pak de warme breinaald.
* Raak met de warme breinaald steeds tien andere plaatsen aan binnen het getekende vak op de onderarm van de proefpersoon.
* Houdt in de onderstaande tabel bij op hoeveel punten de proefpersoon warmte voelt (Dit kun je bijvoorbeeld doen door te turven).
* Pak nu de koude breinaald.
* Raak met de koude breinaald steeds tien andere plaatsen aan binnen het getekende vak op de onderarm van de proefpersoon.
* Houdt in de onderstaande tabel bij op hoeveel punten de proefpersoon koude voelt.

Resultaten:

|  |  |
| --- | --- |
| **Aantal koude prikkels** | **Aantal warme prikkels** |
|  |  |

Conclusie:

Het aantal warmtezintuigen is *groter / kleiner / even groot* als het aantal koudezintuigen.

**[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.npowetenschap.nl/nieuws/artikelen/2009/december/Zesde-zintuig-in-je-bloed.html&ei=sgc6VbnJHc7eavXVgLgD&psig=AFQjCNE_09_XsS5CaI1b32Z8f6uq0YwQ9g&ust=1429952782409221)Practicum 4: Tastzintuigen**

Onderzoeksvraag:

Zijn de tastzintuigen gelijkmatig over de huid verdeeld?

Hypothese:

De tastzintuigen zijn wel / niet gelijkmatig over de huid verdeeld, omdat …………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hummelman.com/details.asp?code%3Ds0676580%26origin%3Dproducts&ei=-Qc6Vc-dPMHpaMi4gNAM&psig=AFQjCNGAAP3wv_95wHKzSNxqMVv8UrIcjg&ust=1429952874983437)Materiaal:

* Een passer met twee scherpe punten
* Liniaal
* Een blinddoek

Methode:

* Werk bij dit practicum samen met een klasgenoot.
* Beslis samen wie de proef uitvoert en wie de proefpersoon is. De proefpersoon draagt tijdens de uitvoering de blinddoek.
* Stel de passer in zodat de afstand tussen de twee punten 1mm bedraagt.
* Zet de passer steeds op een ander deel van het lichaam van de proefpersoon (volgens de onderstaande tabel).
* Zet de passer steeds afwisselend met één of met twee punten op de huid.
* De proefpersoon zegt steeds of hij één of twee punten voelt. Vertel de proefpersoon niet of het goed of fout is. Als de proefpersoon één punt voelt, wordt er slechts één tastzintuig geprikkeld.
* Verander de afstand tussen de punten volgens het onderstaande schema.
* Onderzoek op de bovenstaande manier, per lichaamsdeel, wat de kleinste afstand is waarbij de proefpersoon twee passerpunten kan waarnemen.

Resultaten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Afstand passerpunten** | **Lichaamsdeel** | **Één of twee punten** |
| 1 mm | Tong | *Één punt / twee punten* |
| …………………mm | Vingertop | *Één punt / twee punten* |
| 4 mm | Lip | *Één punt / twee punten* |
| 6,5 mm | Neustop | *Één punt / twee punten* |
| …………………mm | Wang | *Één punt / twee punten* |
| …………………mm | Rug van de hand | *Één punt / twee punten* |
| 35 mm | Knie | *Één punt / twee punten* |
| …………………mm | Onderarm | *Één punt / twee punten* |
| 65 mm | Rug | *Één punt / twee punten* |

Conclusie:

De tastzintuigen zijn *wel / niet* gelijkmatig over de huid verdeeld.


Afrondende vragen:

In welk lichaamsdeel liggen de tastzintuigen het dichts bij elkaar? ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Met welke drie lichaamsdelen kun je het best, op de tast, waarnemen? ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………

****

**Practicum 5: Evenwichtsorgaan**

Inleidende vraag:

In welk orgaan ligt het evenwichtsorgaan? ………………………………………………………

Onderzoeksvraag:

Is het evenwichtsorgaan te beïnvloeden?

Hypothese:

Het evenwichtsorgaan is *wel / niet* te beïnvloeden, omdat ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hearcom.eu/main/usertrials/earsB/vestibularB_nl.html&ei=Egk6VbaVB4jdapyPgPgI&psig=AFQjCNGOCyz425oOkELsManuzSSzFwBtUQ&ust=1429953074080443)

Materiaal:

* Draaikruk

Methode:

* Werk bij dit practicum samen met een klasgenoot.
* Beslis samen wie de proef uitvoert en wie de proefpersoon is.
* De proefpersoon neemt plaats op een draaibare kruk en houdt tijdens het experiment het hoofd stil ten opzichte van het lichaam en de ogen geopend.
* De kruk wordt door de onderzoekspartner tien keer rond gedraaid.
* De draaikruk wordt gestopt; waarna de proefpersoon meteen opstaat en vooruit loopt.
* De onderzoekspartner let vervolgens goed op wat er gebeurt en schrijft onder het kopje “resultaten” op wat hij waarneemt.

Resultaten:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mindfulnessblog.nl/index.php/blog/artikel/misverstanden_rond_mindfulness_7/&ei=nwk6VeHvD8fcapiPgdAK&psig=AFQjCNHAyE0cbGX7xliXn9AnMNnl_5kuDA&ust=1429953301811217)

Conclusie:

Het evenwichtsorgaan is *wel / niet* te beïnvloeden.

**Practicum 6: Pupilreflex**

Onderzoeksvraag:


Is de grootte va de pupil afhankelijk van de hoeveelheid licht die het oog binnen valt?

Hypothese:

De grootte van de pupil is wel / niet afhankelijk van de hoeveelheid licht die het oog binnen

valt, omdat …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

****

Materiaal:

* Lamp
* Zwart papier

Methode:

* Werk bij dit practicum samen met een klasgenoot.
* Beslis samen wie de proef uitvoert en wie de proefpersoon is.
* Belicht de ogen van de proefpersoon met een sterke lamp; observeer de pupillen.
* Neem het licht weg en laat de proefpersoon naar een zwart papier kijken; observeer de pupillen.
* Laat de proefpersoon nu beiden ogen bedekken gedurende één minuut.
* Beschrijf de reactie van de pupillen als de handen weer worden weggenomen.
* Vermeld de waarnemingen onder het kopje “resultaten”.

Resultaten:

Wanneer de ogen van de proefpersoon belicht zijn met een sterke lamp zijn de pupillen

*groot / klein*.

Wanneer het licht weg wordt genomen en de proefpersoon naar een zwartpapier kijkt

worden de pupillen *groter / kleiner*.

Wanneer de proefpersoon beide ogen gedurende één minuut bedekt en de handen weer

weg neemt worden de pupillen *groter / kleiner*.

Conclusie:

De grootte van de pupil is *wel / niet* afhankelijk van de hoeveelheid licht die het oog binnenvalt.

Afrondende vraag:

In welk onderdeel van het oog bevinden zich de kring- en lengtespieren die de grootte van

de pupil bepalen? …………………………………………………………………………………...

**Practicum 7: Nabeelden**

Een nabeeld is het beeld dat het oog waarneemt, wanneer de blik eerst gericht wordt op een felgekleurd voorwerp, en vervolgens op een witte – of juist een zwarte – achtergrond.

Onderzoeksvraag:

Is het nabeeld, dat je ziet, gelijk aan de afbeelding?

Hypothese:

Het nabeeld is *gelijk aan / verschillend* van de afbeelding, omdat …………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Materiaal:

* De onderstaande zwart-wit afbeelding



Methode:

* Kijk gedurende een halve minuut naar de bovenstaande zwart-wit afbeelding; probeer zo min mogelijk te knipperen.
* Kijk daarna na een witte kale muur; knipper hierbij met je ogen
* Noteer onder het kopje “resultaten” wat je ziet op het gebied van vorm en kleur.

Resultaten:

Vorm: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Kleur: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Conclusie:

Het nabeeld is *gelijk aan / verschillend* van de afbeelding.

**Practicum 8: Dominante oog**

De meeste personen gebruiken beiden ogen niet gelijk; ze zijn sterker afhankelijk van één van de twee ogen: het dominante oog.

Onderzoeksvraag:

Wat is jouw dominante oog?

Hypothese:

Mijn *linker / rechter* oog is mijn dominante oog, omdat …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Materiaal:

* Wc-rol

Methode:

* Pak de wc-rol vast en houdt de rol met een gestrekte arm voor je.
* Kijk nu met beide ogen door de wc-rol naar een object dat op enkele meters afstand van je is verwijderd.
* Sluit eerst je linker oog en schrijf onder het kopje “resultaten” op of je het gekozen object nog kunt zien door de wc-rol.
* Sluit vervolgens je rechter oog en schrijf onder het kopje “resultaten” op of je het gekozen object nog kunt zien door de wc-rol.

Resultaten:

Linker oog gesloten: ………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Rechter oog gesloten: ……………………………………………………………………………...


…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Conclusie:

Mijn *linker / rechter* oog is mijn dominante oog.



**Practicum 9: Diepte zien**

Onderzoeksvraag:

Kun je met één oog diepte zien?

Hypothese:

Met één oog kun je *wel / geen* diepte zien.

Materiaal:

* Ring (met een diameter van ongeveer 5cm).
* Pen

Methode:


* Werk bij dit practicum samen met een klasgenoot.
* Beslis samen wie de proef uitvoert en wie de proefpersoon is.
* De onderzoekspartner houdt de ring met één hand vast, op ongeveer 40 cm afstand van de proefpersoon, met de opening zijwaarts gericht.
* De proefpersoon probeert met zijn hand zijwaarts naderend in een vlotte beweing een pen door de ring te steken.
* Herhaal deze handeling 10 keer; de onderzoekspartner houdt hierbij de ring telkens op een andere hoogte op 40 cm afstand van de proefpersoon.
* De onderzoekspartner geeft in de onderstaande tabel aan of iedere poging raak of mis is.

Resultaten:

|  |  |
| --- | --- |
| **Poging** | **Raak òf mis** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Conclusie:

Met één oog kun je *wel / geen* diepte zien.

**[](https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.e-nemo.nl/nl/ontdek/geluid/&ei=nAw6VZS6Esr5asyXgKgI&bvm=bv.91427555,d.d2s&psig=AFQjCNGg6rUVuTpB18LgXBmK1wYbtdaR3Q&ust=1429954049248655)Practicum 10: Richting van geluiden**

Onderzoeksvraag:

Hoe nauwkeurig kan jij de richting van een geluid vaststellen?

Hypothese:

Ik kan de richting van een geluid *wel / niet* nauwkeurig vaststellen, omdat …………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Materiaal:

* 2 trechters verbonden door een slang van 1,5m (het midden van de slang is gemerkt);
* Liniaal

Methode:

* Werk bij dit practicum samen met een klasgenoot.
* Beslis samen wie de proef uitvoert en wie de proefpersoon is.
* Zet bij een proefpersoon de trechters op de oren.
* Leg de slang plat achter de proefpersoon op een tafel met het gemerkte deel naar boven.
* De onderzoeker tikt met de liniaal op zeven verschillende gemarkeerde delen van de slang, in een willekeurige volgorde (volgens de onderstaande tabel).
* Na iedere tik geeft de proefpersoon aan vanaf welke kant het geluid komt (links – midden – rechts – vraagteken).
* De onderzoeker vult tijdens het onderzoek de onderstaande tabel in met de woorden: links – midden – rechts of vraagteken.
* In de laatste kolom geeft de onderzoeker aan of de proefpersoon het antwoord juist of onjuist had.

Resultaten:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tik** | **Afstand ten opzichte van het midden** | | | | | | | **Juist / Onjuist** |
| **- 3 cm** | **- 2 cm** | **- 1 cm** | **Midden**  **0 cm** | **+ 1 cm** | **+ 2 cm** | **+ 3 cm** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conclusie:

Ik kan de richting van geluid wel / niet nauwkeurig vaststellen.


**Extra opgaven: Gezichtsbedrog**

Bekijk de onderstaande afbeeldingen en beantwoord de bijbehorende vragen.

1. Je ziet hier het Engelse woord Liar, leugenaar geschreven. Houd de tekening op zijn kant.

Wat zie je nog meer? …………………………………


….……………………………………………………….

1. Bekijk de rechter afbeelding. Welke van beide figuren is het grootst,

denk je? ………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….


[](http://zichtopzien.blogspot.com/2012_03_01_archive.html)

1. Maak gebruik van de figuren rechts van deze vraag.

Bekijk de beide *middelste cirkels*.


Welke cirkel is het grootst?

……………………………………………...

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.mit.edu/bcs/schillerlab/research/A-Vision/A15-2.htm&ei=tu85VenRIYXXPZ6qgYgP&psig=AFQjCNHRrd4upDMvsZdm5sqxnsM6BQF8Cw&ust=1429946338587567)

1. Bekijk het bovenstaande (↑) rooster. Hoeveel grijze vlakjes zie je tussen de zwarte vierkantjes?

……………………………………………………………………………………………………..


[](https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/amands951/carnaval/&ei=yPE5VdHcKtXzaoDcgNAB&psig=AFQjCNGF9uzNhLIkGIGhafrb7ArZ-WZJRg&ust=1429947158154692)


1. Bekijk de afbeelding rechts (→) van deze vraag.

Hoeveel gezichten zijn er te zien? …………………

1. Bekijk de afbeelding hier direct onder (↓). Zijn de verticale lijnen recht?

………………………………………………………….


[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.goochel-trucs.nl/contents/nl/d5_optische-illusies_01.html&ei=I_U5VdXiM42BaZqngMgI&psig=AFQjCNF_lrXuafeszFqZ1NlRh4ZMDDqFjA&ust=1429948068444618)


1. [](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kidsenteensoptiek.nl/test2.html&ei=pPM5VZ3MCYjfaNuIgZgM&psig=AFQjCNGF9uzNhLIkGIGhafrb7ArZ-WZJRg&ust=1429947158154692)Bekijk de afbeelding links (←) van deze vraag. Zijn de horizontale lijnen recht of krom?

……………………………………………………………........

1. Hoeveel poten heeft de onderstaande olifant (↓)?

……………………………………………………………........

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.startje.be/vieuw.php?qid=288433&ei=KPQ5Vd-dH8XaaqP2gYgH&psig=AFQjCNGF9uzNhLIkGIGhafrb7ArZ-WZJRg&ust=1429947158154692)

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://members.chello.nl/f.hoogendoorn1/truks/pag6.html&ei=h_c5VZazEc_6aMSvgKgO&bvm=bv.91427555,d.d2s&psig=AFQjCNHVomGwvxlJ-zRQi7NpKb5NGlzEkQ&ust=1429948514512328)

1. [](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://forum.travian.nl/showthread.php?t=49075&ei=FPc5VZnmF9PjatPBgaAB&bvm=bv.91427555,d.d2s&psig=AFQjCNHVomGwvxlJ-zRQi7NpKb5NGlzEkQ&ust=1429948514512328)Hoeveel tanden heeft de bovenstaande (↑) vork ?

………………………………………………

1. Wat zie je in het figuur rechts (→) van deze vraag?


………………………………………………………...


………………………………………………………...

………………………………………………………...

1. Kun je met hout de onderstaande driehoek namaken?

(↓)

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lachfabriek.nl/gezichtsbedrog/page/2/&ei=Wvg5Ve6tEpHvat3KgZAG&bvm=bv.91427555,d.d2s&psig=AFQjCNG1xO2UAJ4duvgW2Bh_mFExGyhH0w&ust=1429948820104624)…………………………………………………………

1. Bekijk de afbeelding rechts (→) van deze vraag. Zijn in deze figuur cirkels getekend of een spiraal?


…………………………………………………………...

1. Bekijk de onderstaande afbeelding (↓).

Kun je de ringen zien bewegen?


…………………………………………………………...

Nee? Kijk dan strak naar het zwarte puntje midden in de afbeeld en beweeg je hoofd er langzaam naartoe en er daarna weer vandaag.

[](https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.ja.be/entertainment/bizar/9-fotos-waar-je-hoofdpijn-van-krijgt.html/2&ei=zwI6VfboGIrSaLL8gMgC&psig=AFQjCNHgV51VMTiy1msmqNJMCLOjD7ByEg&ust=1429951279133821)

1. Bekijk de afbeelding hieronder (↓). Hier is behalve een kikker nog een tweede dier te zien. Welk dier?


……………………………………

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://klassenwerk.blogse.nl/log/gezichtsbedrog/&ei=4gM6VcWQJo-Uau_qgOAH&psig=AFQjCNHCHznqn0w8wKHjSe5QUd2MUk2wbA&ust=1429951837501792)

1. Wat zie je in de afbeelding hieronder (↓)? …………………………………………………..

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bengels071.nl/gezichtsbedrog-doe-de-test/&ei=JAQ6VcvIA9DhasO0gKAH&psig=AFQjCNHCHznqn0w8wKHjSe5QUd2MUk2wbA&ust=1429951837501792)

**Bijlage: Een verslag schrijven**

[](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.stars84.com/leden/verslag-indienen/&ei=3Aw6VfvTD5DiaovsgegD&bvm=bv.91427555,d.d2s&psig=AFQjCNEO4-JpaWIjvT8r4z7iJHLYuo_9Qg&ust=1429954134325882)

Een verslag bestaat uit de volgende onderdelen:

* Algemeen
  + Titel
  + Naam
  + Klas
  + Datum
  + Naam onderzoekspartner
* Inleiding
* Onderzoeksvraag
* Hypothese
* Materiaal
* Methode
* Resultaten
* Conclusie
* Discussie
* Nawoord

Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van de bovenstaande onderdelen.

Algemeen

Dit is de titel van het onderzoek, je naam, je klas, de datum en de naam van je onderzoekspartner.

Inleiding

Je schrijft kort op waar het onderzoek over gaat. Begin elke inleiding met de volgende woorden: “Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht …”.

*Voorbeeld inleiding*

*Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht wat de invloed is van water op de groei van een plant.*

Onderzoeksvraag

Pas de formulering van je inleiding aan waardoor er een vragende zin ontstaat. Deze vragende zin met de kern van het onderzoek wordt de onderzoeksvraag genoemd. Op deze vraag wil je na onderzoek een antwoord.

*Voorbeeld onderzoeksvraag*

*Wat is de invloed van water op de groei van een plant?*

Hypothese

Geef een korte voorspelling van het antwoord. Geef tevens aan waarom je denkt dat je voorspelling klopt.

*Voorbeeld hypothese*

*Water heeft een grote invloed op de groei van een plant. Mensen hebben ook water nodig om te kunnen leven. Aangezien planten ook organismen zijn, denk ik dat dit tevens voor planten geldt.*

Materiaal

Schrijf puntsgewijs op wat je allemaal nodig hebt om het onderzoek uit te voeren. Schrijf alle benodigdheden onder elkaar op.

*Voorbeeld materiaal*

* *Twee planten*
* *Gieter*
* *Water*
* *Etc.*

Methode

Schrijf puntsgewijs op wat je stap voor stap hebt gedaan. Formuleer de uitvoering in de gebiedende wijs. Dit betekent dat je iedere stap met een werkwoord moet beginnen.

*Voorbeeld Methode*

* *Pak de gieter*
* *Geef één van de twee planten water*
* *Etc.*

Resultaten

Bekijk de uitkomst van je onderzoek en schrijf al je waarnemen op. Meestal doe je dit in de vorm van een tabel, grafiek of tekening.

Conclusie

Het onderzoek is uitgevoerd. Bekijk de onderzoeksvraag en de resultaten nogmaals en geef een definitief antwoord.

Discussie

Klopte je conclusie met jouw hypothese? Als je hypothese niet klopte, probeer daarvoor dan een verklaring te geven. Ga na of je onderzoek goed is gegaan. Zijn er dingen die je volgende keer anders zou doen?

Nawoord

Vond je het onderzoek leuk? Heb je er wat van geleerd? Meestal werk je samen. Hoe ging de samenwerking? Wie heeft wat gedaan?

Succes met het schrijven van je verslag!