**Psychologie**

**Psychologie in de dagelijkse praktijk**

🡪 Het begrip psychologie:

Wetenschappelijke studie van het gedrag en van de mentale processen van individuen

* Een wetenschappelijke studie  
   🡪 psychologie is gebaseerd op wetenschappelijk verkregen gegevens
* De studie van het gedrag  
   🡪 de manier waarop het individu zich aanpast aan zijn omgeving (=gedrag)  
   🡪 het waarneembare in het menselijke handele
* De studie van de mentale processen  
   🡪 de talrijke menselijke activiteiten die inwendig plaatsvinden (=mentale  
   processen)  
   🡪 het gaat hier over niet-waarneembare ‘gedragingen’ (Bv. denken)
* De studie van het individu  
   🡪 psychologie bestudeert gedrag en mentale processen van de individuele mens  
   🡪 psychologie behoort tot de mensenwetenschappen

🡪 Psychologische kennis = wetenschappelijke kennis

Wetenschappelijke kennis streeft naar: (in een onderzoek)


* Systeemmatisch verzameld te zijn  
   🡪 Bv. observeren, enquêtes afnemen, interviews,…   
   rekeninghoudend met de doelgroep  
   en werkend met een steekproef  
   zal er een conclusie getrokken worden
* Objectief te zijn  
   🡪 tijdens het onderzoek niet laten misleiden door vooroordelen
* Controleerbaar te zijn  
   🡪 men moet kunnen nagaan of de bevindingen kloppen met de realiteit

🡪 Deelgebieden binnen de psychologie

* Fundamenteel onderzoek  
  = psychologie die aan wetenschappelijk onderzoek doet om kennis te verzamelen  
  Bv. men vindt psychologen terug binnen de academische wereld als lesgevers én als onderzoekers
* Toegepaste psychologie  
  = pyschologie die de kennis gebruikt om het gedrag van mensen te beïnvloeden  
  Bv. psychologen zijn ook tewerkgesteld in reclamebureaus en bestuderen de voorkeuren en ingesteldheden van de consumenten

🡪 Theoretisch onderzoek

* Functieleer  
  = onderzoek naar mentale processen hoe wordt je waarnemen beïnvloed
* Ontwikkelingspsychologie  
  🡪 objectpermanentie  
   Bv. een baby ziet een object, maar als je het object verstopt dan is hij het  
   meteen terug vergeten  
  🡪 conservatie  
   Bv. je laat een kind twee gelijke glazen zien met dezelfde hoeveelheid water  
   als je dan één glas omgiet in een dikker glas gaat het kind zegge dat er  
   minder water inzit.



* Persoonlijkheidspsychologie  
    
  1.*Ik maak me zorgen over dingen.*

2.*Ik hou er niet van om de aandacht op me te richten.*


3.*Ik denk eerst aan anderen.*

4.*Ik raak zelden geïrriteerd.*


5.*Ik laat anderen het voortouw nemen.*

* Sociale psychologie  
  🡪 Het bijstander effect  
   Bv. er ligt een persoon op de grond en niemand helpt hem, omdat iedereen  
   denkt ‘een ander helpt hem wel’



* Fysiologische psychologie  
  🡪 Polygraaf  
  
* Toegepaste psychologie  
  🡪 klinische psychologie  
  🡪 arbeids- en organisatiepsychologie  
  🡪 schoolpsychologie  
  🡪 …

🡪 Stromingen binnen de psychologie

* Psycholdynamische stroming  
  Ontwikkeling van de persoonlijkheid, intrapsychisch conlfict  
    
  🡪 Freud  
   Hij ging ervan uit dat het gedrag kan beïnvloed worden door gebeurtenissen  
   waarvan we ons niet eens bewust zijn  
   🡪 psychodynamische benadering = psychoanalyse
* Behavioristische stroming  
  Inspelen op het vermogen van mensen om hun gedrag aan de omgeving aan te passen.   
  Obeserveerbaar gedrag, leren  
    
  🡪 Watson  
     
     
    
  🡪 Skinner  
   Zijn proeven tonen aan dat gedrag wordt bepaald door omgevingsfactoren.  
  
* Cognitieve stroming  
  De psychologie moet nagaan wat zich binnen in de mens afspeelt.  
  Informatieverwerking, leren al het resultaat van verweringsprocessen in het menselijke brein.  
    
  🡪 Cognietieve psychologie bestudeert:   
   - het menselijke gedrag en de mentale processen  
   - hoe mensen informatie opnemen, verwerken en onthouden  
    
  🡪 De gestaltpsychologie  
   = waarnemingspsychologie  
   gestaltpsychologie bestudeert de waarneming  
   🡪 De cognitieve psychologie vindt haar oorsprong o.m. in de  
   gestaltpsychologie
* Biopsychosociale stroming  
  Hoe hersenen ons gedrag bepalen.  
  Interactie van biologische en psychologische processen.  
  Psychologen zoeken naar verklaringen voor het menselijke gedrag door te kijken naar het functioneren van de genen, de hersenen, het zenuwstelsel en het endocriene stelsel(hormonen)

🡪 Onderzoeksmethoden van de psychologie

* Onderzoeksmethoden  
  🡪 Kwantitieve methoden  
   = meten, voorspellend  
    
  🡪 Kwalitatieve methoden  
   = beschrijven, interpreteren, begrijpen
* De observatie  
  Wanneer voor een bepaald onderwerp geen gegevens voorhanden zijn, moet de onderzoeker ze systematisch gaan opzoeken.   
  Met de observatie kan met gedrag onderzoeken in een natuurlijke omgeving of in kunstmatige situatie.  
  Bv. natuurlijke omgeving: Observatoren observeren Jan terwijl hij speelt op de   
   speelplaats.  
   kunstmatige situatie: Observatoren bekijken jan van achter onewayvenster   
   in een labspeelruimte.  
    
  🡪 Knelpunten die zich kunnen vooroden bij het observeren  
   - tijdverslindend  
   - onderzoekers zijn vaak geneigd dingen te zien die ze willen zien  
   - moeilijk om alles waar te nemen  
   - moeilijk voor herhaling, dus moeilijk voor controle  
   - gedrag word beïnvloed als mensen weten dat ze geobserveerd worden
* Interview en de enquête  
  Het is niet altijd mogelijk om gedrag van mensen te observeren.  
  Soms hebbe we te maken met gdrag dat zich in de privésfeer bevindt.  
    
  Om over dergelijke aspecten van het menselijke handelen toch betrouwbare gegevens te verzamelen, kan men aan de proefpersonen vragen stellen.  
    
  Dit kan mondeling of schriftelijk:  
  🡪 Mondeling  
   Door interview af te nemen  
   Altijd direct mondeling contact  
   We maken onderscheid tussen: - checklistgesprek  
   - open interview  
    
    
  🡪 Schriftelijk  
   Door een enquête.  
   Onderzoeker hoeft niet aanwezig te zijn.  
   Altijd vaste vragenlijst.   
   Goedkope manier om op korte tijd informatie te verzamelen over een grote  
   groep mensen.
* De test  
  We kunnen de testmethode als een specifieke vorm van interviewen of enquêteren beschouwen.  
  Een instrument om op korte tijd en op systemtische wijze veel informatie te verwerven  
    
  🡪 Hoe werkt een test?  
   bij het afleggen van een test moeten proefpersonen een aantal problemen   
   trachten op te lossen. Voor elke oplossing krijgen ze een score. De totale  
   score biedt informatie over wat de test tracht te meten.  
    
  🡪 Kenmerken van de psychometrische test  
   - betrouwbaarheid  
   (= een test moet bij een eerste en bij een tweede afname dezelfde uitslag  
   hebben)  
   - validiteit   
   (= een test moet meten wat hij zegt te meten)  
   - ijking  
   (= een test wordt geijkt voor een bepaalde groep)  
   - objectiviteit  
   (= eigen mening van de onderzoeker wordt uitgesloten)
* Experiment  
  Om de oorzaken van een fenomeen op controleerbare manier na te gaan, gebruikt de wetenschapper de experimentele methode.  
    
  🡪 onafhankelijke variabele  
   = de manipulatie zelf  
   De variablelen die metn wijzigt  
  🡪 afhankelijke variabele  
   = resultaat manipulatie 🡪 reactiesnelheid  
   Hun verandering is afhankelijke van de onafhankelijke variabele  
  🡪 experimentele situatie  
   = experimenteer groep  
   bekijkt de reactie van de onafhankelijke variabele die hier ofwel afwezig  
   is ofwel ongewijzigd blijft, op de afhankelijke variabele.  
  🡪 controlegroep  
   hier kunnen oorzakelijke verbanden tussen factoren vastgesteld worden  
    
    
    
    
  Bv. Onderzoek tussen twee variabelen: de voedingsgewoonten van leerlingen  
   en hun verstandelijke prestaties.  
   1) Onafhankelijke variabele worden hier de hoeveelheid mineralen en   
   vitaminen.  
   2) Na 9 maanden neemt de onderzoeker een test af om te zien of de   
   afhankelijke variabele (de verstandelijke prestatie) wijzigingen heeft   
   ondergaan  
   3) De experimenteergroep krijgt pillen met inhoud(mineralen en  
   vitaminen) de controlegroep krijgt een placebo.  
   4) De onderzoeker kon een verband vaststellen tussen  
   voedingsgewoontes en verstandelijke prestaties bij leerlingen

**Gewaarworden en waarnemen**

Zintuigen: - Horen  
 - Zien  
 - Voelen  
 - Proeven  
 - Ruiken

🡪 Functies van het waarnemen

* Functies om zich te oriënteren in de omgeving  
    
  🡪 Via prikkels leren we ht eigen lichaam en de omgeving kennen  
  🡪 Doordat we de omgeving kennen, zijn we in staat ons aan te passen  
  🡪 Soms zijn we afhankelijk van onze zintuigen om te overleven.  
   Hierbij speelt ervaring een belangrijke rol  
  🡪 Via de waarneming geven we betekenis aan onze omgeving
* Functies om zich te ontwikkelen  
    
  🡪 Door de aanwezigheid van prikkels kunnen we onze mogelijkeheden  
   ontwikkelen  
  🡪 Wanneer er geen toevoer van prikkels uit de omgeving is, zorgen onze  
   hersenen ervoor dat ze prikkels te verwerken krijgen  
  🡪 Het waarnemen van de prikkels om ons heen help ons handelingen correct uit  
   te voeren.
* Belevingsfuncties  
  🡪 Een aantal prikkels laat ons ook toe de dingen uit de omgeving positief of  
   negatief te beleven. Zo doen we aangename en onaangenama ervaringen op.

🡪 Beschrijving van het waarnemingsproces   
 - Gewaarworden:   
 zintuigen laten ons dingen om ons heen gewaarworden

- Waarnemen:

betekenis geven aan de gewaarwording door de hersenen

In het waarnemingsproces kunnen 3 aparte gegevens onderscheiden worden:  
1) Fysisch gegeven  
 = een bepaalde soort prikkel die zich in de omgeving bevindt  
 Bv. geluid van de radio  
2) Zintuiglijk gegeven  
 = de werking van de zintuigen en het inschakelen van zenuwbanen  
 Bv. de oren vangen de akoestische prikkels op

3) Neuropsychologisch gegeven  
 = de gehoorzenuw voert de prikkels naar de hersenen, die een betekenis geven aan  
 de prikkels

Bv. we horen onze lievelingsmuziek

🡪 Algemene kenmerken van het waarnemingsproces

* Zintuigen passen zich aan en merken vooral veranderingen op  
    
  = wij zijn niet in staat om op elke prikkel in te gaan, we hebben geleerd  
   vooral veranderingen in het prikkelaanbod waar te nemen en er betekenis  
   aan te geven.  
  Bv. als je altijd dezelfde ring aanhebt dan voel je niet meer dat je die aanhebt  
   maar wanneer je die dan niet aanhebt ga je dat wel voelen.
* Er bestaat een onderdrempel vooraleer iets wordt waargenomen en een  
   bovendrempel  
    
  = om een prikkel te kunnen waarnemen moet hij een zeker intensiteit hebben  
  🡪 Er bestaat een drempel absolute drempel  
   Bv. musquito  
    
    
    
    
  (Bv. Zien: een kaarsvlam op 40 km tijdens een donkere, heldere nacht

Horen: het getik van een horloge op 6 m in een stille omgeving


Smaak: een theelepel suiker in 10 liter water

Reuk: 1 druppeltje parfum verdeeld in een woning van drie kamers

Gevoel: 1 zandkorrel op de wang laten vallen vanaf een hoogte van 1 cm)  
  
🡪 Onder de absolute drempel: subliminale perceptie  
 (= prikkel die onder de absolute drempel liggen (Bv. vicary))

****

(ze lieten det beeld zien in de cinema, tijdens de film. Ze lieten het beeld zo kort zien   
 dat de mensen het niet beseften, maar wel zin zouden krijgen in popcorn)

* Er bestaat een onderscheidingsdrempel tussen prikkels  
  🡪 of een diffrentiële drempel  
    
  Het is niet altijd mogelijk om het onderscheid te merken tussen twee gelijkaardige prikkels.  
  Bv. probeer maar eens het verschil in gewicht te voelen tussen één pluimpje of twee pluimpjes in je handpalm.
* Geleidelijke veranderingen worden moeizaam waargenomen  
  🡪 onze zintuigen nemen een heel geleidelijke verandering niet waar.  
   Bv. we merken aan de snelheidsmeter van de auto dat we de snelheid  
   onbewust geleidelijk hebben opgevoerd
* De waarneming is relatief  
  🡪 De gewaarwording gebeurt altijd in vergelijking met een andere, vroegere  
   gewaarwording.  
   Bv. na een spelletje in de sneeuw vind je de kamertemperatuur erg warm,   
   terwijl binnenblijvers zich in dezelfde ruimte met moeite kunnen   
   verwarmen
* De waarneming is selectief  
  🡪 Ongeacht de aard van de binnenkomende prikkels maken wij een keuze uit  
   die prikkels, daarbij spelen onze aandacht en onze behoeften een belangrijke  
   rol.  
   Bv. wanneer je honger hebt, zullen de winkels die eten aanbieden je opvallen.
* De waarneming is beïnvloedbar  
  🡪 Ondanks het feit dat we objectief meetbare prikkels gewaarworden, maken wij  
   door het proces van verwerking van de waarneming onze eigen werkelijkheid.  
   Bv. **Loftus** en **Palmer** onderzochten de betrouwbaarheid van  
   getuigenverklaringen na een ongeluk.   
   Ze lieten een aantal proefpersonen een film zien en splitsten hun in twee  
   groepen.  
   Aan groep één stelde ze de vraag: ‘Hoe snel reden de auto’s ongeveer toen  
   ze tegen elkaar te pletter sloegen?’  
   Aan groep twee stelde ze de vraag ‘Hoe snel reden de auto’s ongeveer toen  
   ze tegen elkaar botsten?’  
   Groep één schatte de snelheid gemiddeld 16 km per uur hoger in dan groep  
   twee. (KENNEN)  
     
  
* De waarneming is subjectief  
  🡪 De resultaten van het waarnemingsproces zijn gekenmerkt door heel wat  
   subjectieve kleuring: we zien niet wat we zien.  
   Bv. wie zich in een auto bevindt die snel voortbeweegt, zal je de geluiden   
   van de auto accepteren, maar als je in je woonkamer tv kijkt en je hoort  
   dezelfde geluiden, dan accepteer je deze niet.

🡪 Zintuiglijke waarneming

* Visuele waarneming  
  🡪Lichtgolven worden opgevangen door de ogen  
  🡪 Visuele info wordt verwerkt in de hersenen

🡪Factoren die de visuele waarneming beïnvloeden  
   
 a) Fysiologische beperking van het gezichtszintuig  
 Op de plaats waar de oogzenuwen het oog verlaten om naar de hersenen te  
 gaan, liggen geen lichtreceptoren. Die plaats noemt men de blinde vlek.  
   
 b) Invloed van de fysiologische toestand van het organisme  
 🡪De visuele waarneming word beïnvloed  
 Bv. wanneer een persoon onder invloed is van drugs  
 🡪 Personen met een zware vorm van alcoholintoxicatie  
 Bv. zien allerlei dieren over zich heen kruipen  
 🡪 Personen die in een psychotische toestand verkeren  
 Bv. ze beleven de werkelijkheid als wanen  
 🡪 Personen die lijden aan bepaalde vormen van epilepsie  
 Bv. ze hebben in de aanloop naar het insult vreemde visuele  
 gewaarwordingen  
  
 c) Invloed van psychologische factoren  
 🡪 Aandacht  
 opvallendheid, behoeften en noden, persoonlijke smaak en intresses,  
 geheugen  
 Bv. op deze foto is een vrouw uit het raam aant vallen, maar het valt   
 helemaal niet op  
  


  
 🡪 Voorkennis  
 speelt een rol bij het geven van betekenis door de hersenen aan wat  
 wordt waargenomen door de zintuigen.  
 Bv. de tekening hieronder kan waargenomen worden al konijn of als  
 eend.  
  
 🡪 Context  
 (= specifiek soort voorkennis, een verwachtingspatroon hebben)  
 verwachting, halo-effect, horn-effect, stereotypen en vooroordelen

Halo- : waargenomen positieve kenmerken zoren ervoor dat andere kenmerken die je waarneemt een positieve betekenis krijgen.  
Horn- : waargenomen negatieve kenmerken zorgen ervoor dat andere kenmerken die je waarneemt als negatief te beschouwen.  
  
Bv. - het gedrag van een knappe jongen zul je sneller positief waarnemen   
 - iemand met een fysieke handicap die moeilijk kan praten zul je als minder  
 verstandig beschouwen


* De auditieve waarneming  
  🡪 is noodzakelijk voor de sociale omgang
* De olfactorische waarneming  
  🡪 Geuren nauw verbonden met emotionaliteit  
   Bv. een branden vuur zal je doen reageren  
  🡪 Geuren spelen ook een rol in het sociaal contact  
   Bv. een zweetgeur of een slechte adem maken niet direct aantrekkelijk  
  🡪 De hersenen passen zich aan de geuren aan  
   Bv. als je friet hebt gegeten zal iemand anders dat ruiken terwijl je dit zelf  
   totaal niet ruikt.  
  🡪 Een sterke geur overwint een zwakke  
   Bv. de geur van koffie overheerst de geur van thee  
  🡪 Sommige geuren worden voor een deel subjectief ervaren  
   Bv. parfum
* De smaakwaarneming  
  Smaak bij kinderen is veel sterker dan smaak bij ouderen  
  🡪 Vier smaken  
   a) zoet  
   b) zout  
   c) zuur  
   d) bitter



🡪 Waarnemen: betekenis geven aan de gewaarwording



🡪 Fysische niveau  
 = het soort prikkels die worden geregistreerd

🡪 Zintuiglijk niveau  
 = de werking van de zintuigen


🡪 Neuropsychologische niveau  
 = de sturing via de zenuwbanen en het verwerken van de prikkels zodat we er  
 een betekenis kunnen aan geven  
 🡪 BETEKENIS GEVEN = PERCEPTIE


* Organisatieprocessen van de waarneming  
  🡪 gestaltpsychologie: geheel 🡪 delen  
  🡪 gestalt = geheel  
   als één deel verandert, verandert het geheel  
    
    
    
  a) Figuur-achtergrond  
   🡪 iets kan nooit voor en achtergrond tegelijk zijn  
    
  

1. Groeperingswetten:  
   🡪 Wet van de nabijheid   
    Hoe dichter twee prikkels zich bij elkaar bevinden, hoe groter de neiging  
    om ze als één geheel waar te nemen.  
   🡪 Wet van de gelijkheid  
    Gegevens die sterk op elkaar gelijken, zullen spontaan samen worden  
    gezien  
     
   🡪 Wet van de goede voortgang  
    Gegevens die een vooruitgaande beweging suggereren, worden  
    waargenomen als samenhorend  
     
     
     
   🡪 Wet van de geslotenheid  
    We hebben de neiging om een onvolledige waarneming aan te vullen met  
    gegevens zodat we een ons bekend gegeven verkrijgen  
     
   
2. Perceptuele constanties  
   🡪 Grootte  
    Bv. we weten hoe groot mensen zijn, of ze nu ver van ons   
    verwijderd zijn of vlak bij zijn  
     
     
   🡪 Kleur  
    Bv. wanneer de schaduw van een persoon op ons boek valt, weten we dat   
    het papier niet donkerder wordt.  
     
   🡪 Oriëntatie  
    Bv. als je naar een landschap kijkt en je draait je hoofd 45° dan zal het  
    landschap niet meedraaien.
3. Illusies  
   🡪 Onjuiste waarneming, we zien dingen anders dan ze werkelijk zijn of we  
    zien dingen die er niet zijn  
     
   1) Ponzo-illusie  
     
     
     
   2) Müller-Lyer-illusie

  
  
3) Poggendorf-illusie  
  
rec_blind_fig_03_poggendorf_illusion_sm  
  
4) Zollner-illusie  
 🡪 lange lijnen zijn parallel   
  
  
5) Maanillusie  
  
scan_2

6) Illusie: Hermann Grid rooster

  
  
7) Bewegingsillusie  
  


8) Titchener cirkels  
  


🡪 Het belang van de gegevens uit de waarneming psychologie voor de eigen waarneming

* Fouten uitgelokt door het object dat we waarnemen

🡪 Verhouding figuur-achtergrond  
 = we kunnen in het observeren zo getroffen worden door een bepaalde  
 figuur of eigenschap van iemand dat de andere eigenschappen in een vage  
 achtergrond verzinken  
 Bv. Kasper is nieuw op school, hij is zo schuchter dat de klasgenoten zijn  
 anderen eigenschapen niet opmerken.

🡪 Bewegende en stilstaande figuren  
 = een bijzondere vorm van de figuur – achtergrond/voorgrond verhouding  
 Bv. op tv-beeld valt een racewagen duidelijk op vanwege al de reclame  
 die erop staat  
  
 🡪 Camouflage  
 = een bepaald object zodanig in de achtergrond opgeslorpt dat het niet opvalt  
 Bv. met make-up kan een dikke neus wat smaller lijken

* Fouten gelegen in de persoon die waarneemt  
    
  🡪 Emotionele instelling  
   = het humeur van de dag en van het moment kan een rol spelen in hoe je iets  
   waarneemt.  
   Bv. als je je niet goed voelt zie je alles anders  
    
  🡪 Voorkennis en vroegere ervaringen  
   Bv. als je ergens gaat babysitten en ze waarschuwen je dat het een moeilijk  
   kind is  
    
  🡪 Vooroordelen  
   = een oordeel dat al vastligt voordat men van de grond van de zaak kennis  
   heeft genomen  
   Bv. politici zijn allemaal zakkenvullers

🡪 Wen-effect / irritatie-effect  
 = we wennen aan een prikkel door die meermaals op te merken  
 = gedrag kan zodanig opvallend zijn en de observator zodanig irriteren dat het  
 voldoende is om een overtrokken waarneming te hebben.  
  
🡪 Observeren  
 De observator speelt een rol  
 = je gaat je anders gedragen als je weet dat men naar je kijkt  
 Bv. als je met je fiets valt in een drukke straat, zal je je sterk houden  
 en gewoon verder stappen of verder fietsen ookal heb je je ernstig  
 bezeerd

Gedragsverandering als gevolg van leerprocessen

Leerprocessen:

🡪 De klassieke conditionering

🡪 Leren om een gebeurtenis met een andere te associëren

🡪 Conditioneren = link leggen tussen een stimulus en een reactie

🡪 Grondlegger: Pavlov (1849-1936)

🡪 Onvoorwaardelijke stimulus en reactie = reflex

Experiment Pavlov:



Fase 1  
 Onvoorwaardelijke stimulus(OVS) 🡪 onvoorwaardelijke reactie(OVR)

Fase 2

(neutrale stimulus(NS) + onvoorwaardelijke stimulus(OVS)) 🡪 onvoorwaardelijke reactie(OV)

Fase 3

Voorwaardelijke stimulus(VS) 🡪 voorwaardelijke reactie(VR)

HOND Voorbeeld uit eigen leven

Steak 🡪 kwijl Buikpijn 🡪 ziek  
Bel + steak 🡪 kwijl Mosselen + buikpijn 🡪 ziek  
Bel 🡪 kwijl Mosselen 🡪 ziek

* Kenmerken van de klassieke conditionering:

🡪 Uitdoven  
 Bv. wanneer men bij de hond een aantal keren alleen het belletje liet horen  
 ging de hond minder speeksel en na een tijdje zelfs helemaal geen  
 speeksel meer afscheiden

🡪 Prikkelgeneralisatie  
 = het aanleren van een nieuwe voorwaardelijke prikkel gebeurt vlugger  
 wanneer de voorwaardelijke prikkel dicht aanleunt bij de eerste prikkel.  
 Bv. de hond zal vlugger reageren bij het horen van een hoge of lage beltoon  
 dan bij het horen van een saxofoon

🡪 Prikkeldiscriminatie

= het tegenovergestede van prikkelveralgemening.  
 Bv. zo kan je erin slagen de hond met dezelfde reactie te doen reageren op een  
 metronoom, de hond watertande uitsluitend bij een bepaalde snelheid van  
 het tikken van de metronoom, niet bij andere snelheden

Experiment John Watson

Baby Albert



Zelfde principe als Pavlov:

1.OVS (geluid) 🡪 OVR (angst)


2.NS (rat) + OVS (geluid) 🡪 OVR (angst)

3.VS (rat) 🡪 VR (angst)  
  
Klassieke conditionering word vaak gebruikt in de reclame  
Bv. een knappe vrouw langs een wagen zetten

🡪 Operante conditionering

= operant gedrag leer je door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag  
 te bestraffen  
= gedrag dat inwerkt op de omgeving om daar bepaalde

🡪 Thorndike

  
  
 Reactie 🡪 Stimulus

Duwen op een hendel opengaan van de box

Wet van effect:

🡪 leren wordt geleid door het effect dat gedrag heeft

Trails en error: (leren door gissen en missen)  
  
🡪 wanneer uit vele pogingen één handeling succes oplevert, dan zal de lerende dat  
 gedrag in de toekomst opnieuw proberen  
🡪 tegenovergestelde: wanneer vele pogingen geen succes opleveren, zal de  
 lerende vlug ondervinden dat het geen zin heeft dit te blijven doen

🡪 Skinner  
 Knop 🡪 voedsel

  
  
 1) uitvoeren van handelingen door het organisme  
 2) bepaalde handelingen hebben een effect op de omgeving  
 3) handelingen worden in de toekomst herhaald  
 4) gestelde handeling en het effect op de omgeving moet waarneembaar zijn

* Kenmerken van operante conditionering

🡪 Positieve bekrachtiger   
 = beloning  
 Bv. het graan zorgt ervoor dat de duif opnieuw op de knop zal pikken

🡪 Negatieve bekrachtiger   
 = wegnemen van iets negatief  
 Bv. bij hoofdpijn grijp je al vlug naar medicatie als deze de pijn verminderd

🡪 Positieve straf   
 = iets negatief toevoegen, het toedienen van een onaangename stimulus  
 Bv. het kind een draai om de oren geven

🡪 Negatieve straf   
 = iets positief inleveren, de wegname van een aangename stimulus  
 Bv. het kind zijn speelgoed afnemen   
🡪 Prikkeldiscriminatie  
 = in een bepaalde situatie levert niet elk gedrag succes op  
 Bv. de duif leerde ook dat er enkel voedsel kwam als er een groen lampje  
 brandde en dat het dus geen zin had te pikken wanneer er een rood £  
 lampje brandde.

🡪 Prikkelveralgemening  
 = we hebben geleerd op dezelfde manier te reageren op gelijkaardige  
 aangeboden prikkels  
 Bv. de duif zal pikken op de knop bij groen licht, zowel bij licht- als bij  
 donkergroen.

🡪 Uitdoving  
 = als de handeling niet het gewenste effect heeft zal die handeling uitdoven  
 Bv. als er geen eten meer komt wanneer de duif op het knopje pikt zal de duif  
 niet meer op het knopje gaan pikken.

* Toepassingen

🡪 Belonen van positief of gewenst gedrag  
Bv. Bart speelt met het speelgoed van An, An stevent meteen op hem af, Bart   
 is bang en geeft het speelgoed vlug aan An.  
 🡪 An: Stoer doen (R) 🡪 verkrijgen van speelgoed (pos. Bekrachtiging +S+)  
 🡪 Bart: Afgeven van speelgoed (R) 🡪 verminderen van angst   
 (neg. Bekrachtiging -S-)  
 An leert voor zichzelf opkomen.  
 Bart leert onderdanig gedrag aan.  
  
🡪 Token-economy  
 = het gebruik van positieve bekrachtigers  
 = het aanbieden van weloverwogen, bedekte of symbolische bekrachtigers  
   


Bv. Elien wil graag een scooter, van haar ouders krijgt ze deze als ze van een tot puzzelstukjes verknipte poster alle stukjes heeft verzameld, ze krijgt telkens een stukje van de puzzel wanneer ze goede punten heeft.

🡪 Aangeleerde hulpeloosheid  
  
 Meestal hebben onze handelingen een positief effect op onze omgeving  
 Bv. men lacht met onze grappige opmerkingen  
 Maar als we ondervinden dat ons handelen helemaal niet het gewenste effect   
 heeft op de omgeving, kunnen we op twee manieren reageren:  
 1) ander gedrag opstellen dat wel succes heeft  
 2) hulpeloos opstellen (hier spreken we van aangeleerde hulpeloosheid)

🡪 Tava, time-out  
 = aanpak van ongewenst gedrag  
 = totale afwezigheid van aandacht (=tava)

🡪 Inzichtelijk leren  
 Inzicht: plots vatten van een nieuw verband tussen de dingen, zo probleem oplossen  
  
 Experiment Köhler  
  
  
  
In dit experiment werd er in een apen kooi een banaan binnen gezichtsbereik, maar niet binnen handbereik gelegd. De apen konden deze toch bemachtigen door andere materialen te gebruiken.

* Kenmerken van inzichtelijk leren

🡪 Inzicht treedt plots op  
 - de persoon ervaart dat en voelt zich opgelucht

🡪 Gebruiken in gelijkaardige situaties  
 - het inzicht wordt overgebracht, getransfereerd naar gelijkaardige   
 probleemsituaties

🡪 Geheel van de situatie gebruiken  
 - om tot inzicht te komen gebruikt men alle elementen

🡪 Leren door imiteren

🡪 Modelleren

🡪 Leren door observeren

🡪 Sociaal leren

Experiment Bandura:



In dit experiment laten ze kinderen een filmpje zien van een volwassene vrouw die een opblaaspop slaat, schop en er voorwerpen naartoe gooit.  
  
De kinderen in GROEP A kregen dit filmpje te zien waar op het einde een tweede volwassene de vrouw een echte kampioen vond.  
De kinderen in GROEP B kregen dit filmpje te zien waar op het einde een tweede volwassene de vrouw uitschold voor een slechterik.  
De kinderen in GROEP C kregen dit filmpje te zien zonder lovende reactie of agressieve reactie.  
  
Na het zien van dit filmpje moesten de kinderen, individueel, zelf met speelgoed spelen.

Het resultaat:  
GROEP A: - ging bijzonder agressief te keer  
GROEP B: - minder agressie, maar toch namen ze wat agressie over  
 - wanneer ze dan zelf beloond werden voor agressief gedrag werden ze even  
 agressief  
GROEP C: de meeste imiteerde het agressief gedrag

* Kenmerken van het leren door imiteren

🡪 Gevolgen voor anderen  
 = men kan van het gedrag van anderen leren door imiteren  
 Bv. de studie- ijver van jan zal door zijn medestudenten makkelijker  
 geïmiteerd worden wanneer hij prima cijfers behaalt.

🡪 Aandachtig waarnemen  
 = ja kan pas leren van imitatie als je aandachtig en bewust waarneemt  
 Bv. door nauwkeurige observatie van de nieuwste mode zal je oudere kledij  
 afwijzen

🡪 Onthouden  
 = je zal gedrag pas kunnen imiteren als je het goed onthouden hebt  
 Bv. het is opmerkelijk hoe kinderen en jongeren de liedjesteksten van hun   
 idolen perfect kunnen nazingen

🡪 Gelijkenis met het model  
 = gedrag heeft meer kans om geïmiteerd te worden wanneer de imitator op  
 een of andere manier sterke gelijkenis wil vertonen met het model  
 Bv. reclame maakt hier gebruik van, denk aan producten die aangeprezen  
 worden door bekende figuren

* Toepassing van het leren door imiteren

🡪 Leren van de moedertaal

🡪 Cultuuroverdracht

🡪 Imitatie van tv-geweld

Het unieke in het gedrag en de mentale processen: de persoonlijkheid

🡪 Begripsomschrijvingen

**Persoonlijkheid** = het unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt

🡪 manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat

* **Persoonlijkheid:**

🡪 Temperament = gedragskenmerken die door een aangeboren reactiepatroon   
 worden bepaald

🡪 Karakter = wat wij van een persoon ervaren  
 🡪 aantal eigenschappen

🡪 Constitutie = fysisch aspect van de persoon

🡪 lichaamsbouw en lichamelijk functioneren

**Typologie:** manier om personen te classificeren

🡪 op basis van temperament, karakter en constitutie

🡪 De persoonlijkheidstheorie van Sigmund Freud

Es, Ich, Über-Ich

* Es: lustprincipe
* Ich: realiteitsprincipe
* Über-Ich: normen en waarden, geboden en verboden, gewetensfunctie

De ontwikkeling van de persoonlijkheid:

🡪 Psychoseksuele ontwikkelingsfasen

**De psychoseksuele stadia van Freud**

in elke van deze stadia regeert een bepaalde erogene lichaamszone (erogene   
 lichaamszone is een lichaamszone die bij aanraking lustvolle gevoelens   
 opwekt)

**1)** **orale stadium** (waarin de mond erogeen is). De baby wil zo veel mogelijk  
 met de mond doen. Als het niet langer aan de borst kan zuigen, zoekt het een  
 nader sabbeltje.

**2)** **anale stadium** (controle is belangrijk). De lustbeleving verschuift naar de  
 anus. Het kind geniet van het ophouden en uitpersen van zijn uitwerpselen.  
 Dit is volgens Freud plezierig vanwege de ervaring zelf je zaakjes onder  
 controle te hebben.  
  
🡪 Fixatie op een bepaalde lichaamszone  
  
🡪 De ontwikkeling van de persoonlijkheid

1. **fallische stadium**. De lust verschuift van de anus naar de genitaliën. Hierin is ook het oedipuscomplex, waarin het kind onbewust verlangd naar seksueel verkeer met de ouder van het andere geslacht en tegelijk onbewust vijandige gevoelens koestert tegen de ouder van hetzelfde geslacht. Net als de lust blijft deze haat beperkt tot het onbewuste.
2. **genitale stadium** (in de puberteit) De diversiteit van de seksualiteit uit de eerste drie stadia wordt nu gestroomlijnd en volledig gericht op het andere geslacht. De seksuele energie wordt volledig en voor het verdere leven samengebald in de genitaliën.

🡪 De persoonlijkheidsontwikkeling volgens Erik Erikson

* De persoon Erik Erikson  
  🡪Ontwikkeling identiteit  
  🡪 Psychosociale ontwikkeling  
   = individualisten doorlopen 8 vooraf vastgestelde stadia in hun leven  
  🡪 Identiteitscrisis  
   = in elk stadia word de individu geconfronteerd met een identiteitscrisis,  
   die moet hij overwinnen
* De fasen in de persoonlijkheidsontwikkeling  
  **Acht fasen**: ontwikkeling van specifieke persoonlijkheidskenmerken

**In elke fase**: bepaald bestaansthema + één aspect van menselijke relatie centraal

**Iedere overgang**: crisis

🡪 Fase één: de relatie met de verzorgende persoon

- 0 tot 12/18 maanden  
 - Vertrouwen / wantrouwen  
 Bv. baby’s hebben door dat er dingen en mensen zijn, ook al kunnen ze  
 die niet zien, hierbij is een basisvertrouwen noodzakelijk  
  
🡪 Fase twee: de relatie met de ouders  
 - 18 maanden tot 3 jaar  
 - Autonomie(zelfstandigheid) / schaamte en twijfel  
 Bv. kinderen beginnen belangrijke verantwoordelijkheden op te nemen  
 i.v.m de eigen zorg: zelfstandig eten,…  
  
🡪 Fase drie: de relatie met het gezin  
 - 3 jaar tot 6 jaar  
 - Initiatief / schuld  
  
🡪 Fase vier: de relatie met school en buurt  
 - 6 jaar tot 12 jaar  
 - handvaardigheid / minderwaardigheid  
  
🡪 Fase vijf: de relatie met de leeftijdsgroep en identificatiefiguren  
 - 12 jaar tot 18 jaar  
 - Identiteit / identiteitsverwarring   
 Bv. Ellen is 16 en kan uren voor de spiegel staan ook haar gsm  
 rekeningen zijn torenhoog door telefoontjes met haar vriendinnen.  
 Haar ouders moesten eens weten wat ze over hen vertelt.  
  
🡪 Fase zes: de relatie met partners en groepsleden  
 - 19 jaar tot 40 jaar  
 - Intimiteit en solidariteit / isolement  
  
🡪 Fase zeven: de relatie met personen met wie men werkt en samenleeft  
 - 40 jaar tot 65 jaar  
 - Generativiteit en productiviteit / egocentrisme en stagnatie  
 (generativiteit = de zorg voor het volgen en leiden van de volgende  
 generatie, Bv. de zorg voor u kinderen  
 egocentrisme = louter op zichzelf gericht zijn)

Bv. Vele vragen zich af waar Marc zijn energie blijft halen: hij heeft drie  
 kinderen, zit actief bij de ouderverenging, is penningmeester bij de  
 voetbalclub en organiseert één maal per jaar een BBQ voor de buren.  
  
🡪 Fase acht: het nadenken en het aanvaarden van wat geweest is  
 - vanaf 65 jaar  
 - Integriteit / wanhoop  
 (Integriteit: men kijkt terug  
 Wanhoop: wanhopig omdat ze niet bereikt hebben wat ze wouden)   
 Bv. hoe grootouders met hun kleinkinderen omgaan

🡪 Trekkentheorieën: de ‘big five’  
  
**Trekken**: blijvende persoonsgebonden karakteristieken  
**De ‘grote vijf’**: spontaniteit, respect, zorgvuldigheid, stabiliteit en autonomie  
   
🡪Waarde van de trekkentheorieën  
 Voordeel: meetinstrument

Nadeel: beschrijvend, bepaald door wat men al dan niet belangrijk vindt

🡪 Het zelfbeeld en de rol van de groep  
  
**Zelfbeeld =** geheel van gedachten, ideeën en oordelen over jezelf 🡪 Wie ben ik?

* Het sociale zelfbeeld  
  Bv. Naoussa weet dat Korneel graag met haar praat wanneer het thuis weer fout  
   ging, ze kan immers goed luisteren
* Het emotionele zelfbeeld  
  Bv. Marthe overloopt haar gevoelens bij haar laatste examens: ze studeert altijd  
   erg hard, maar bij haar laatste mondeling examen sloeg de onzekerheid   
   opnieuw toe.
* Het cognitieve zelfbeeld  
  Bv. Pieter haalt prima resultaten voor wiskunde en wetenschappen, hij wilt   
   volgend jaar piloot studeren. Hij weet dat hij dit zeker moet aankunnen met   
   zijn verstandelijke mogelijkheden.
* Het fysieke zelfbeeld  
  Bv. adolescenten hebben heel veel oog voor hun uiterlijk en voor dat van anderen
* Het materiële zelfbeeld  
  Bv. Griet vindt geld niet belangrijk

**Informatiebronnen bij de opbouw van het zelfbeeld**

* Introspectie  
  = het waarnemen van onze gevoelens en gedachten  
  Bv. Selena voelt zich zelden ‘depri’
* Zelfperceptie  
  = het waarnemen van ons gedrag  
  Bv. Na een glas water in één keer opgedronken te hebben zegt Noah verbaast te  
   zijn van zichzelf
* Looking glass self  
  = de interpretatie van het gedrag van anderen die reageren op ons gedrag  
  Bv. Kristof zijn beste vrienden vinden het tof dat hij zo goed kan luisteren,   
   Kristof leert over zichzelf: ‘ik kan goed luisteren’
* Autobiografische herinneringen  
  = herinneringen over ons verleden  
  Bv. Toen ik Angelo na al die jaren terugzag, merkte ik dat ik zijn kalme manier   
   van reageren in stresssituaties had overgenomen

🡪 Zelfwaardering  
  
**Zelfwaardering**: algemene oordelende houding tegenover onszelf   
🡪 bepaalt denken, voelen en gedrag

**Positief-negatief zelfbeeld**   
 🡪 effecten op de persoon

🡪 Motivatie als gids bij gedrag en mentale processen  
  
🡪 De doelgerichtheid van het gedrag

* Soorten doelgerichtheid  
  🡪 Vermijdingsgedrag  
   - Passief vermijdingsgedrag  
   Bv. Jannis stopt met studeren, ze denkt dat ze niet zal slagen  
   - Actief vermijdingsgedrag  
   Bv. Joris is zwak voor Frans en denkt niet te slagen, daarom neemt  
   hij extra bijles  
    
  🡪 Toenaderingsgedrag  
   - Nastreven wat men niet heeft  
   Bv. Mateo zet zich harder in dan vorig jaar, hij wil zeker slagen  
   - Behouden wat men heeft  
   Bv. Fleur had vorig jaar goede punten voor talen, ze leest nu met plezier   
   haar Franse boeken.
* Motivationele conflicten  
  🡪 Het toenaderings-toenaderingconflict  
   = niet kunnen kiezen tussen twee leuke dingen  
   een conflict dat vrij makkelijk op te lossen is  
   Bv. Zou ik vanavond op stap gaan of zou ik een film kijken ?  
    
  🡪 Het toenaderings-vermijdingsconflict  
   = Iets dat je heel graag wil, maar er is een negatief kantje aan  
   keuze tussen leuk en niet leuk  
   een conflict dat moeilijk op te lossen is  
   Bv. Bettina is een topmodel geworden en mag voor een shoot naar  
   Hongarijen, haar droom komt uit, maar ze heeft enorme vliegangst  
   en dat valt haar zwaar.  
    
  🡪 Het vermijdings-vermijdingsconflict  
   = keuze tussen twee opties die beiden niet leuk zijn  
   een conflict dat moeilijk op te lossen is  
   Bv. Pieter weet dat hij een grote straf krijgt als hij zijn huiswerk niet  
   maakt, maar hij heeft echt geen zin om aan die stomme oefening te  
   beginnen

🡪 Motivatietheorieën

|  |  |
| --- | --- |
| **Biologische invalshoek** | **Cognitieve invalshoek** |
| •Instincttheorieën  •Drifttheorieën | •Cognitieve theorieën  •Behoefteleer |

🡪 Instincttheorieën  
 - Op zoek naar de basisinstincten van de mens  
 - Vertegenwoordiger: McDougall  
 hij trachtte de doelgerichtheid van het gedrag te verklaren door   
 een beroep te doen op het begrip instinct: een aangeboren  
 capaciteit  
  
🡪 Drifttheorieën  
 - Driften zijn gebaseerd op fysiologische toestanden van het organisme. Driften  
 zetten aan tot actie

- Vertegenwoordiger: Woodworth  
 hij probeerde inzicht te krijgen in de gedragsprocessen van de  
 mens en ging op zoek naar het hoe en waarom van het gedrag:  
 hij verving het begrip instinct oor het begrip drift  
  
🡪 Cognitieve theorieën  
 - Prettiger voelen als we ons doel bereiken

- Attributietheorie:

🡪 Attributies: ideeën die mensen hebben over de oorzaken van bepaalde  
 gebeurtenissen

🡪 Causale attributie: hoe personen gedrag oorzakelijk verklaren   
 (succes - mislukking)  
  
 Causale attributietheorie  
 - Intern-extern  
 = de oorzaak ligt binnen de persoon of buiten de persoon

- Stabiel-onstabiel  
 = de oorzaak kan gewijzigd worden of kan niet gewijzigd worden

- Controleerbaar-oncontroleerbaar  
 = de persoon kan de situatie al dan niet beheersen, heeft er al dan niet vat op

- Globaal-specifiek  
 = de oorzaak slaat op vrijwel alle situaties of op een specifieke situatie

🡪 De fundamentele attributie  
 - mensen schrijven hun slagen en mislukken aan uiteenlopende concrete oozaken  
 toe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bij onszelf | Bij anderen |
| Oorzaken van succes | Interne attributie Bv. Hij kan dit duidelijk goed | Externe attributie Bv. Hij heeft geluk gehad met de vragen |
| Oorzaken van falen | Externe attributie Bv. Hij heeft gezegd dat we dit niet moesten kennen | Interne attributie Bv. Het moest ervan komen, hij heeft helemaal niet gestudeerd |

🡪 Intrinsieke en extrinsieke motivatie  
 = de aard van de activiteit zelf ofwel in de gevolgen van het gedrag  
  
 - Intrinsieke motivatie  
 = Het doel van het gedrag ligt in de aard van de activiteit   
 als je het zelf leuk vind  
 Bv. Je traint je dagelijkse uurtjes in het zwembad, want je bent dol op zwemmen  
  
 - Extrinsieke motivatie  
 = Het doel van het gedrag ligt in de gevolgen van het gedrag  
 - als je een beloning krijgt  
 - als je iets vervelend wilt vermijden  
 - als je een waardering krijgt  
 - als je een toekomstperspectief wilt aanknopen  
 Bv. Je traint je dagelijkse uurtjes in het zwembad omdat je wil afvallen

- Vertegenwoordiger cognitieve theorieën: Kurt Lewin  
 Hij stelde vanuit het gedachtegoed een  
 verklaring op voor het aspiratieniveau = het   
 niveau dat het individu denkt te kunnen   
 bereiken  
- Motivatieprobleem  
 = resultaat van een proces

Cirkelproces van Bergen:

1.Aspiratie *(dit is mijn plan)*


2.Werkhouding *(vermijding of toenadering)*

3.Toeschrijving of attributie *(van succes of mislukking)*

4.Gevoel *(teleurstelling of tevredenheid)*

5.Toekomstverwachting *(ik kan dit goed/slecht)*

🡪 Behoefteleer

  
  
1) Primaire biologische behoeften  
 = behoeften als honger, dorst, slaap, voortplanting, behoud van temperatuur

2) Bestaanszekerheid  
 = behoeften als veiligheid, bescherming, zekerheid, stabiliteit en orde

3) Sociale behoefte  
 = behoefte ergens bij te horen

4) Erkenning  
 = behoefte aan een portie waardering voor zichzelf, aan wat prestige, aan achting  
5) Zelfontwikkeling  
 = streven naar zelfrealisering tracht het individu volledig te ontplooien

🡪 Aanpassing aan het oorspronkelijke model:  
 6) Cognitieve behoeften  
 = het nastreven van kennis, het opzoeken en het begrijpen van nieuwe dingen  
 7) Esthetische behoeften  
 = het opzoeken van het mooie in de wereld om ons heen  
  
🡪 Op het einde van zijn leven voegde hij nog 8ste niveau toe  
 8) Niveau van de transcedentie  
 = het realiseren van zichzelf

*Het nastreven van behoeften is niet een uitsluitend persoonlijke aangelegenheid. Het draag tevens bij tot de gemeenschap waartoe men behoort.*

Emotie als gids bij gedrag en mentale processen  
  
🡪 Zeer grote invloed van de neurologie  
  
 🡪 Rationalisme  
 - onderscheidt zich van dieren door het verstand  
 - emoties: dierlijk  
 - René Descartes: ‘Ik denk, dus ik ben’

🡪 Romantische visie

- emoties: puur natuur  
 - Jean-Jacques Rousseau  
  
🡪 Darwinistische visie  
 - emoties: vroeg ontstaan in de evolutie  
 - Charles Darwin

🡪 Neurologische en biochemisch onderzoek  
 - sterke band tussen gevoelsmatig gedrag en de biologische processen  
  
🡪 Onderscheid tussen emotie, stemming, temperament en gevoelsstoornis  
   
 🡪 Emotie  
 - zijn van relatief korte duur  
 - komen voor in alle culturen


- kennen een precieze aanleiding

🡪 Stemming  
 - duren in de regel langer  
 - kennen niet altijd een precies aanwijsbare aanleiding  
  
 🡪 Temperament  
 - aangeboren reactiepatroon  
 - blijft grotendeels onveranderd  
 - Biologische processen

🡪 Het begrip emotie  
 = zijn psychologische reacties die ontstaan op grond van een gebeurtenis die  
 betekenis heeft voor de belangen van de persoon.   
 Die reacties uiten zich in gedrag, in fysiologische voorbereiding op dat gedrag en in   
 subjectieve beleving.

* Herkenbaar aan expressie  
    
  
* Aanleiding (impressie)  
  = aantal uitingen die we gebruiken om gevoelens te tonen, niet aan één speciefieke emotie, maar aan verschillende emoties  
  Bv. Mien lacht omdat ze blij is om haar goed resultaat voor economie
* Lichamelijke processen  
  - Fysiologische/biologische processen  
   Bv. wenen, zweten  
  - Psychologische processen  
   Bv. cognitief, affectief, conatief  
    
  Het begrip bestaat uit drie elementen  
  Indrukken/impressies 🡪 verhoogde activering 🡪 uitdrukking/ expressie

🡪 Belang van emoties voor ons gedrag

* Emoties in het licht van de evolutie  
  - Neurologie  
   = is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met hersen-, ruggenmergs- en  
   zenuwaandoeningen.  
  - Amygdala: zetel van de emoties  
    
  
* Belang van emoties voor het gedrag  
  - Waarschuwingsfunctie  
   = emoties signaleren ons dat er gevaar dreigt,  
   dingen aanvoelen  
   Bv. we zijn bang wanneer we tijden een zoektocht via een brug een ravijn  
   oversteken  
    
  - Aanpassingsfunctie  
   = dingen kunnen ons aanzetten tot handelen binnen een bepaalde situatie  
   = emoties helpen ons dingen te onthouden zodat we in de toekomst vlugger of   
   anders handelen  
   Bv. je weet dat je op een begrafenis niet belachelijk moet doen  
    
  - Communicatieve functie  
   = door emoties uit te drukken, oefenen we invloed uit op onze medemens  
   = zonder dat we onszelf van een emotie bewust zijn, kunnen anderen soms de  
   emotie uit ons gedrag afleiden  
   Bv. een boos gezicht van ma of pa weerhoudt je eraan nog verder aan te dringen   
   om toch naar die fuif te mogen

🡪 Soorten emoties  
  
-->rante conditioneringnleren van emotionele expressieesijzondere glimlach die inverdriet en plezier betekenis heeft voor de be

* Basisemoties  
  🡪 angst, verbazing, verdriet, walging, woede, verwachting, plezier, aanvaarding
* Basisemoties en cultuur  
  🡪 Paul Ekman: onderzoek naar basisemoties in alle culturen  
   - hij bezocht geïsoleerde culturen en liet foto’s zien van gezichten  
   - conclusie: DEZELFDE basisemoties: angst, woede, verdriet en   
   plezier
* Aangeboren, aangeleerd, cultureel verschillend  
  🡪 Sommige reacties blijken universeel en aangeboren te zijn  
   Bv. een baby moet je niet leren lachen  
    
  🡪 Andere uitingen zijn cultureel bepaald en aangeleerd  
   Bv. Chinezen kunnen woede soms uitdrukken met een bijzondere glimlach die  
   in onze westerse cultuur niet als woede wordt geïnterpreteerd
* Leerprocessen bij het aanleren van emotionele expressie  
  🡪 Operante conditionering  
   = door de effecten die je emotionele gedrag heeft op de omgeving, leer je al  
   vlug of dat gedrag nuttig is of niet  
   Bv. Je hebt je opdracht niet gemaakt en vraag bevend aan de juf een tweede  
   kans. Jawel dat lukt, misschien lukt het volgende keer ook bij andere  
   lectoren?  
    
  🡪 Leren door imiteren  
   = gedrag nemen we over door nabootsing van anderen  
   Bv. In onze cultuur leren we hoe we bij het krijgen van een cadeau kunnen  
   uitdrukken dat we ‘aangenaam verrast’ zijn.

🡪 Emoties en de fysiologische voorbereiding van het gedrag

* Lichamelijke verandering  
  - (op examen 2 voorbeelden kunnen geven)  
    
   🡪 hartslag  
   🡪 bloeddruk  
   🡪 ademhaling  
   🡪 transpiratie  
   🡪 maag-darmactiviteit en urineafscheiding  
   🡪 hormonale veranderingen  
    
  - Vechten of vluchten  
  - Darwin: restanten van reacties uit vroegere fase van de ontwikkeling  
   Bv. Sommige dieren worden volledig verlamd bij groot gevaar, dat blijkt een  
   zeer nuttige angstreactie te zijn: roofdieren gaan hen enkel besnuffelen,  
   maar niet aanvallen
* Opvattingen over de rol van fysiologische processen bij emotie  
  🡪 De perifere emotietheorie van James-Lange  
   = het ontstaan van emoties als gevolg van lichamelijke veranderingen  
   - eerst reactie en dan de emotie  
    
   Stimulus 🡪 specifieke reactie 🡪 ervaring van de reactie(=de emotie)  
    
   Bv. 1) Ik zie een man bij een geparkeerde auto

2) Ik tril en ren weg

3) Ik ben bang!

🡪 De centrale theorie van Cannon-Bard  
 = de stimuli gaat tezelfdertijd de subjectieve beleving als de fysiologische  
 processen in gang zetten,  
 - emotie en reactie tegelijketijd  
  
 Stimulus 🡪 1) de emotie   
 2) lichamelijke reactie   
  
 Bv. 1) Ik zie een man bij een geparkeerde auto

2) Ik ben bang en tril

🡪 De cognitieve theorie van Schachter   
 = de interpretatie die het individu maakt van de fysiologische opwinding die  
 - eerst de reactie en dan uit de reactie de emotie uitmaken  
 hij ervaart  
  
 Stimulus 🡪 algemene fysiologische opwinding 🡪 interpretatie = emotie  
  
 Bv. 1) Ik zie een man bij een geparkeerde auto

2) Ik tril

3.) Ik tril omdat ik bang ben

4) Ik ben bang!  
  
🡪 De subjectieve gewaarwording van de emotie  
  
 3 belangrijke componenten  
 - Fysiologisch aspect  
 - gedragsveranderingen  
 - cognitieve processen

* Een cognitief proces: we interpreteren de omgeving  
  = de interpretatie van de omgeving speelt een rol  
  Experiment: Schachter en Singer  
   Ze dienen proefpersonen via een injectie adrenaline toe, waarna ze  
   deze in een bepaalde situatie plaatsten: hieruit bleek dat ze zich  
   gingen aanpassen aan hun situatie  
   Bv. als ze bij uitbundige mensen terecht kwamen werden ze zelf ook  
   uitbundig
* We beoordelen de situatie  
  = waarnemen wordt beïnvloed door eerder opgedane ervaring en kennis
* We zijn al dan niet bereid tot actie  
  = emotioneel gedrag wordt niet altijd getoond. We kunnen het onderdrukken of  
   zelfs uitstellen
* We evalueren de emotie  
   = bij elk emotioneel gevoel evalueren we of we de emotie prettig vinden of  
   onprettig. Eenzelfde emotie kan echter in de ene situatie prettig zijn en in een  
   andere onprettig.  
   Bv. een verassing kan prettig en onprettig zijn: een verjaardagfeestje of een  
   onverwachte mep

🡪 Hoe ontstaan emoties?

* Emoties op basis van waarnemingsgegevens  
  🡪 Het belang van de amygdala
* Emoties op basis van cognitieve processen  
  🡪 Ervaringen  
   - als je wilt weten waarom iets voor iemand emotioneel geladen is, dan moet  
   je van die persoon heel wat weten: zijn vaardigheden, zijn persoonlijke  
   geschiedenis, zijn normen  
   Bv. Voetballen zal bij iedereen verschillende emoties oproepen  
    
  🡪 Verwachtingen  
   - Verwachtingen en fantasieën zijn cognitieve processen die samengaan met  
   de doelen die iemand zich stelt  
   Bv. Anouk kan al enkele nachten moeilijk slapen nadat haar vrienden haar  
   verteld hadden wat de overlevingstocht in de Ardennen inhield, ze denkt  
   dat ze het niet zal aankunnen.  
    
  🡪 Doelen  
   - Emoties motiveren ons tot handelen, tot gedrag  
   Bv. je bent verliefd maar je weet niet of dat wederzijds is, om dat te weten te  
   komen zul je stappen moeten ondernemen: je kunt hem of haar uitnodigen  
   voor de film,…

🡪 Emotionele intelligentie  
 = Vermogen om je eigen emoties en die van anderen te begrijpen, te sturen en op een  
 effectieve manier te gebruiken   
  
 - Marshmallowtest bij kinderen:  
 *De testleider moet even weg, als je wil wachten tot hij weer terug is, krijg je 2 snoepjes  
 als beloning. Als je niet zo lang kunt wachten, krijg je er maar één – maar die krijg je  
 dan meteen*

Sociale psychologie  
= met sociaal gedrag worden binnen de sociale psychologie al die vormen van gedrag en mentale processen bedoeld, die onder invloed staan van het gedrag van soortgenoten of die vertoond worden tegenover of in aanwezigheid van soortgenoten  
  
🡪 We hebben de neiging ons te conformeren

* Wat is het verschil tussen sociale psychologie en sociologie?  
   🡪 Sociologie is de studie over het gedrag van de groep, terwijl sociale  
   psychologie het gedrag is van het individu binnen de bepaalde groep.
* Wat is het verschil tussen sociale psychologie en klinische psychologie?  
  🡪 Klinische psychologie is de psychologie die zich bezighoudt met afwijkend  
   gedrag dat door zijn omgeving of door hemzelf, als ongewenst wordt  
   beschouwd. Sociale psychologie houdt zich bezig met het gedrag van een  
   individu, goed of slecht, binnen een bepaalde groep.

🡪 Sociale psychologie

* Eerst indruk  
  - Uiterlijk  
   🡪 het eerste waar je naar kijkt wanneer je iemand ziet  
  - gezicht  
   Bv. iemand met een volwassene gezicht ziet er slimmer, sterker, leidend,… uit  
   terwijl iemand met een babygezicht er eerder vriendelijk, kinderlijk,…  
   uitziet.  
  - gelijkenis met onszelf  
   🡪 we gaan de persoon vergelijken met onszelf  
  - stem  
   Bv. Je maakt een beeld van een persoon bij een stem alleen al.  
    
  🡺 we hebben niet veel info nodig om een eerst indruk te creëren   
   🡪 Waarneembare kenmerken koppelen aan kennis uit geheugen van hoe  
   mensen in elkaar zitten

↓  
 impliciete persoonlijkheidstheorie:  
 = gebaseerd op eigen vroegere ervaringen en   
 kennis van informatiebronnen

* Stereotypen  
  = een verzameling van vaststaande, simplistische en sterk veralgemeende  
   opvattingen over een groep van mensen

🡪 Stereotypen zorgen ervoor dat personen uit andere groepen als ‘anders’  
 worden gezien

🡪 Vaak ziet men andere groepen niet alleen als verschillend maar ook als  
 minderwaardig en soms gevaarlijk

↓


Vooroordeel: is een emotioneel geladen houding tegenover personen op grond van hun lidmaatschap van een groep

🡪Vooroordeel is vooral negatief

↓

Ingroepfavoritisme: leden van een groep hebben de neiging om hun eigen groep als superieur te beschouwen

* Conformeren  
  = de neiging om de manier waarom we naar iets kijken, onze meningen en ons gedrag, te veranderen in overeenstemming met de groepsnormen, ten gevolge van de werkelijkheid of vermeende invloed van anderen.  
    
  🡪 Experiment van Soloman Asch:

  
De bedoeling van het experiment is eenvoudig, de proefpersoon moet zeggen welk streepje van de drie gelijk is als het standaardstreepje. Uit onderzoek blijkt:

- wanneer de proefpersonen deze test individueel deden dat er slechts 0,7%  
 fouten waren

- wanneer de proefpersonen in groep waren, maakte de proefpersonen voor 37%  
 fouten

🡪Mate van conformisme is afhankelijk van de situatie:

- Meer naarmate groep groter en belangrijker wordt

- Meer naarmate de taak moeilijker wordt

- Meer als er wordt verondersteld dat er een expert in de groep zit

- Minder wanneer iemand anders weerstand biedt

- Minder wanneer mensen hun oordeel anoniem mogen geve

🡪 Waarom conformeren mensen zich?

Accuraatheid(nauwkeurigheid) en aanvaarding

🡪 Experiment van Kuddier  
 1) Twee teams   
 Experiment met de twee teams dat ze zich gaan gedragen als ‘vijanden’  
 terwijl ze de dag ervoor nog vrienden waren.  
  
 2) Brand  
 Experiment dat er een groep mensen in een lokaal zit, plots komt er ook  
 onder de deur uit en iedereen blijft zitten, wat doet de proefpersoon?  
 In de meeste gevallen gaat hij/zij blijven zitten.

* Helpen  
    
  🡪 Bv. Kitty Genovese: werd 30 minuten lang aangevallen, 30 getuigen,   
   niemand bood hulp aan  
    
  🡪 Hoe meer getuigen van een noodgeval, hoe kleiner de kans dat elke persoon   
   afzonderlijk zal helpen  
   Hoe komt dit?

- Verwatering van verantwoordelijkheid

- Dubbelzinnigheid van de noodsituatie

- Bang om ons belachelijk te maken


🡪 Kans is groter dat men hulp biedt:

- Wanneer duidelijk is welke hulp er moet worden gegeven

- Als men het slachtoffer kent

* Kritiekoos gehoorzamen  
  - Iemand met veel macht kan anderen dwingen om te gehoorzamen

- Vaak voordeel om te gehoorzamen aan de opdrachten van wie autoriteit heeft  
- Blinde gehoorzaamheid kan onrecht aandoen aan de persoonlijke identiteit van  
 het individu  
 Bv. Sommige jeugdbenden kunnen hun leden zo onder druk zetten dat die leden  
 de leiders blind gaan gehoorzamen om criminele activiteiten uit te voeren.  
  
🡪 Macht:  
- Uniform: macht van het uniform, als iemand een uniform aanheeft gaan mensen   
 sneller naar hem of haar luisteren.  
- Huwelijk: de zinnen die worden voorgelegd wanneer mensen trouwen worden  
 altijd gevolgd zonder na te denken wat ze willen zeggen.  
 - Leerkracht gehoorzamen: kinderen weten wat goed is en wat slecht is, maar als  
 een gezagspersoon en ertoe aan zet iets slecht te  
 doen, dan gaan ze het evengoed doen.

🡪 Experiment van Stanley Milgram  
  
   
   
 Hij stelde een leraar (proefpersoon) die aan zijn leerlingen (medewerkers van  
 de onderzoeker) elektrische schokken gaf telkens als de leerling een fout  
 antwoord gaf. De leraar moest telkens zwaardere schokken geven, telkens hij  
 twijfelde werd hij door de proefleider aangemaand verder te gaan. Het  
 merendeel van de leraren gaat door met de schokken.  
 65% gaat door tot 450 Volt

🡪 Dit komt door de macht die de proefleider heeft.  
  
Dit kan leiden tot:  
 - Gehoorzamen uit plichtsbesef

- Gewone mensen kunnen gebruikt worden om verschrikkelijke dingen uit te voeren  
 Bv. denk aan WO II

- Geleidelijk van kleine schokken tot extreem niveau

- Uiterlijke kenmerken: uniform, universiteit

- Morele overtuigingen spelen nauwelijks een rol  
  
Dit komt omdat:

- Verlangen de proefleider niet teleur te stellen

- Angst voor negatieve reacties van de proefleider

- Afwimpelen van elke verantwoordelijkheid  
  
  
 🡪 Experiment van Zimbardo  
 - Mannelijke studenten nemen deel aan experiment dat 14 dagen zou duren

- Worden in 2 groepen verdeeld: cipiers en gevangenen

- Gevangenis in kelder Stanford Universiteit  
 - Experiment na 6 dagen stopgezet, omdat het te ver ging

* Leiderschap in groepen  
    
  Drie verschillende leiderschapsstijlen  
  1) Autoritaire stijl  
   = alle beslissingen worden door de leider genomen  
   Bv. Er ligt klei op de tafel. Leider geeft de kinderen elk een gelijk stuk klei en  
   zegt dat ze paaseieren moeten knutselen.  
  2) Democratische stijl  
   = beslissingen zijn groepsaangelegenheden  
   (wordt algemeen als ‘de beste’ gezien)  
   Bv. Er ligt klei op de tafel.Leider geeft kinderen elk een stuk klei en stelt voor  
   eieren te knutselen want Pasen komt eraan  
  3) Laissez-fairestijl  
   = de leider geeft enkel advies als men erom vraagt  
   Bv. Er ligt klei op de tafel. Leider laat de kinderen doen. Eén kind vraag wat ze  
   met de klei moeten doen, de leider vraagt wat ze er zelf mee willen doen.  
    
  🡪 Effecten van de leiderschapsstijlen in schoolsituaties:

- Effect van een bepaalde stijl is afhankelijk van de te bereiken doelstellingen   
 en is afhankelijk van de situatie

- Democratisch, leerlinggericht optreden is effectiever bij ontwikkeling van  
 positief-affectief gedrag  
 - Manier van omgaan met leerlingen bepaalt in grote mate sfeer in de klas

- Voorkeur voor democratisch leiderschap: optimale  
 persoonlijkheidsontplooiing

- Stijl is ook afhankelijk van de situatie

* Prisonner’s dilemma  
  = Sociaal dilemma  
   verschil tussen persoonlijk belang en belang van iedereen

**ARTIKELS**  
  
Artikel 1:  
**Waarom deed niemand iets?**  
Eén van de redenen waarom niemand iets deed is het bystandereffect. Iedereen denkt: ‘de ander zal wel helpen’ en uiteindelijk helpt er niemand. Maar in dit geval speelt ook de cultuur een belangrijke rol, in China gebeurt het namelijk heel vaak dat mensen die willen helpen de schuld krijgen van het voorval, omdat ze de schuld op iemand moeten kunnen steken en dit is het gemakkelijkste. Daarom hebben de meeste Chinezen niets gedaan in deze situatie: uit angst om er zelf de schuld van te krijgen.  
  
Artikel 4 tot 7:  
Je moet ze inhoudelijk NIET kennen 🡪 Kan wel gevraagd worden om deze toe te passen  
Bv. je krijgt de tekst en je krijgt een vraag erover  
  
Artikel 10:  
**Wat is het verschil tussen mannen en vrouwen op gebied van voortplanten, evolutionaire gezien?**  
Vrouwen denken aan de toekomst: ze zoekt een geschikte man om mee voort te planten. Vrouwen hebben veel minder eicellen dan dat mannen zaadcellen hebben en ze willen deze op de juiste manier gebruiken, ze willen zekerheid.  
Mannen kunnen bij wijze van spreken elke dag voortplanten, het is voor de man dus minder belangrijk.  
  
Artikel 11:  
**1) Wat is het ‘prisonner’s dilemma’?**  
 Sociaal gedrag begrijpen. Sociaal gedrag kan gezien worden al egoïstisch gedrag.  
**2) Wat gebeurt er als het spel verschillende keren wordt gespeeld? Waarom?** Egoïstisch, eigen belang primeert  
**3) Wat gebeurt er als het spel verschillende keren wordt gespeeld? Waarom?**  
 Samenwerken, rendeert meer, meer voordelen voor jezelf  
**4) Wat is het nut van dit model?** Ontstaan van je sociaal gedrag bestuderen; wordt bestudeerd bij mensen en bij dieren  
**5) Geef een voorbeeld van dit dilemma in onze samenleving/in ons dagelijkse leven.**  
 - Werken: als je werkgever je niet meer betaalt dan ga je je niet meer inzetten  
 - Crisis; mensen moeten meer uit gaan geven vanwege de crisis, zo zegt de overheid,  
 maar jij denk: ‘ik ga sparen, de anderen zullen wel uitgeven’ 🡪 iedereen denkt zo.

Artikel 2, 3, 8: Artikel 9:  
NIET Lezen

Extra artikel: ‘Psychologen verklaren motivatiedip’ (en maak duidelijk met voorbeeld)  
**Verklaar de motivatiedip?**  
In het begin meten mensen wat ze al gedaan hebben en in het midden meten ze wat ze nog moeten doen.   
Bv. Studenten kregen de opdracht een stapeltje opstellen na te kijken op spelfouten. In het begin letten ze meer op hoeveel ze er al nagekeken hadden en later richtten ze zich juist op hoeveel ze er nog moesten.