Reflectie week 36.

Deze week ben ik op kamp geweest met 3 KT1 klassen. 1 van die klassen geef ik zelf les.

Van te voren had ik er super veel zin in, maar ik vond het ook erg spannend. Hoe gaat mijn collega’s mij vinden? Hoe reageer ik op leerlingen? Ook vond ik het spannend dat we een nacht bleven slapen. Het is toch een stukje privé als je ligt te slapen en in de ochtend wakker wordt. Dat je dan niemand kent en dan gelijk al samen in een kamer slaapt.

Toen we aankwamen bij de boerderij voelde ik gelijk al een klik met de collega’s. Ik heb mij open opgesteld en ik wilde mij niet afzonderen van de groep. Van te voren dacht ik dat ik de kat uit de boom zou gaan kijken, maar eenmaal daar koos ik ervoor er gelijk tussen in te gaan zitten. Deze keuze heb ik gemaakt omdat het voor mij goed voelde en ik gelijk een goede indruk op de collega’s wilde geven.

Ook sprak ik vrij snel leerlingen aan op hun gedrag. Als iemand zich niet aan de regels hield, liep ik er heen om diegene erop aan te spreken. Hier heb ik voor gekozen, omdat ik als leerdoel heb om mij meer als docent op te stellen. Door niet eerst te gaan zitten afwachten of een andere docent er wat van ging zeggen en gelijk er zelf op af te gaan, voelde ik mij meer zelfverzekerd en stelde ik mij ook meer op als docent.

Op donderdag kwam ik weer op Stad en Esch en merkte ik dat ik beter contact kon leggen met alle docenten die mee waren geweest op kamp.

Ook heb ik een betere klik met de leerlingen die mee zijn geweest.