**Název ilustrace:***Příklad reflektivního a zpětnovazebního procesu po tvůrčí nebo interpretační činnosti žáků*

**Anotace:**

Ilustrace uvádí příklad, jak učitel pomocí aktivit, otázek a zadání provádí žáky procesem reflexe jejich předcházející tvůrčí nebo interpretační činnosti.

**Zadání / popis situace, činnosti žáka:**

Po předvedení výsledků tvůrčí nebo interpretační činnosti  žáků vyzve učitel žáky nejprve k individuální reflexi a nabídne jim k tomu prostředky. Mohou napsat určitý počet slov (jedno, dvě….pět…), která je po zhlédnutí napadají, mohou nakreslit obrázek nebo jen barevnou kompozici, vyťukat si pro sebe rytmus, apod. Stejným procesem individuálního vyhodnocení projde i prezentující skupina. Každý žák pracuje individuálně, ujasňuje si tak své dojmy ze zhlédnutých nebo prezentovaných výsledků.

Následně ve společné reflexi vyzve učitel postupně žáky, aby svou reflexi zveřejnili. Žáci své reflexe komentují a zdůvodňují. Učitel respektuje, pokud někdo nechce reflexi takto zveřejnit. Učitel vyzve žáky, aby sledovali, kdo vnímal předvedený výsledek podobně a kdo ho i podobně vyjádřil.

Žáci po skončení společné reflexe v kruhu vyhledávají ty spolužáky, o kterých si myslí, že vnímali předvedený výsledek podobně, a diskutují o tom vzájemně ve dvojicích či menších skupinách. Variantou je, že naopak diskutují s těmi, kteří prezentovaný výsledek tvůrčí / interpretační činnosti vnímal jinak. Do reflexe s menších skupinách se přiřadí i žák, který svou reflexi nezveřejnil - buď ji zveřejní ve skupince/ dvojici, nebo bude naslouchat tomu, jak argumentují jiní.

**Způsob ověřování / hodnocení učitelem:**Učitel sleduje zapojení dětí do reflexe a způsob, jakým sdělují své dojmy, zda jsou schopni verbálního kometáře (např. k obrázku) a zdůvodnění.

**Odkaz na zdroje / autor:**Radek Marušák