# Hoogstamboomgaarden – handleiding leerkracht

De voorbereidende les voor het bezoek aan de boomgaard geeft u aan de hand van de Powerpoint Hoogstamboomgaarden en een leestekst over de geschiedenis van de hoogstamboomgaarden. Het bekijken van de PowerPoint en het lezen en bespreken van de leestekst duurt ongeveer 30 minuten.

## Over het project

Deze activiteit is onderdeel van het project ‘Met je school de boom in’.

Tijdens dit project maken kinderen kennis met de natuur en het landschap in hun eigen woonomgeving. Het doel van dit project is dan ook om zoveel mogelijk kinderen in contact te brengen met natuur en landschap en ze op deze manier een onvergetelijke dag te bezorgen.

Onder begeleiding van een vrijwilligersgroep gaat de schoolklas aan de slag in het landschap. Naast letterlijk met de klas de boom in gaan worden er ook andere werkdagen georganiseerd, denk hierbij aan dennen trekken op de hei, takkenrillen maken of het opschonen van een beek. Lekker bezig zijn in de natuur, daar gaat het om!

Vrijwilligersgroepen die werkdagen met scholen organiseren worden ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) met onder andere goed gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen voor de kinderen, educatiemateriaal en ondersteuning tijdens de eerste werkdag.

Voor meer informatie over dit project ga naar: [www.landschapsbeheergelderland.nl/met-je-school-de-boom-in](http://www.landschapsbeheergelderland.nl/met-je-school-de-boom-in)

# Uitleg bij de Powerpoint en begrijpend lezen opdracht Hoogstamboomgaarden

## Dia 2

Stel jezelf voor. Maak duidelijk wat het doel is van deze presentie.

## Dia 3

Op de dia zijn appelbomen te zien die in bloei staat. Wat valt de leerlingen op? Waarom zou dit een ‘hoogstamboomgaard’ genoemd worden?

In hoogstamboomgaarden zijn de fruitbomen hoog. Ze hebben een hoge stam. Daar komt de naam vandaan. In laagstamboomgaarden zijn de fruitbomen klein en laag.

## Dia 4

Deel de opdracht ‘Geschiedenis van de hoogstamboomgaard’ uit.

*Groepsopdracht*. Er zijn verschillende verhalen over het ontstaan van de hoogstamboomgaard. Vertel de leerlingen dat ze een leestekst blad krijgen met drie van die verhalen. Ze moeten die verhalen lezen. Daarna moeten ze in het groepje bespreken welk verhaal waar is.

In de andere twee verhalen moeten ze de onzin-zinnen zoeken en onderstrepen. In hun groepje bespreken ze waarom die zinnen onzin-zinnen zijn.

*Keuze:* U kunt ervoor kiezen om het blad met de verhalen voor elke leerling te kopiëren en ze zelfstandig te laten lezen. Een andere mogelijkheid is om één blad per groepje te geven. Om de beurt leest dan een leerling het verhaal –zachtjes- voor aan de anderen in het groepje.

## Nabespreking

Welk verhaal hebben de groepjes uitgekozen als de juiste geschiedenis?

Laat om de beurt een groepje vertellen welke onzin zin ze hebben gevonden in verhaal 1. Daarna verhaal 2.

### 1. De ware geschiedenis van de hoogstamboomgaard.

Rijke mensen laten graag zien dat ze rijk zijn, met mooie kleren, een blinkende snelle auto of een fraai jacht. Vroeger was dat niet anders. Rijke boeren lieten hun rijkdom zien met hoge fruitbomen bij hun boerderij. *(Dit is niet waar, dat lieten ze zien in de kleding van de boerinnen en door grote huizen te bouwen)*. Die bomen zorgden voor de lekkerste appels, peren en kersen. Van de hoge stammen konden ze ook stevige balken zagen. Daarmee kon de boerderij weer groter worden gemaakt. In de schaduw van de hoge bomen organiseerden de rijke boeren elk jaar een oogstfeest voor het hele dorp. Zo kon iedereen zien en proeven hoe goed de rijke boer het had. De hoge fruitbomen waren dus een statussymbool. *(Dit is niet waar, het grote huis, een mooie koets en dure kleding waren de statussymbolen)* Niet iedereen vond die rijkdom prettig. Veel mensen mopperden dan ook op die rijke boeren. Daar hebben we het spreekwoord ‘Hoge bomen vangen veel wind’ aan over gehouden *(Dit is niet helemaal juist. Het spreekwoord is niet ontstaan door hoge bomen om boerderijen. In het spreekwoord is ‘hoge bomen’ niet letterlijk bedoeld maar figuurlijk. Er wordt mee bedoeld dat mensen met een hoge positie ook vaak kritiek krijgen op hun werk. Denk maar aan politici.)*

### 2. De echte geschiedenis van de hoogstamboomgaard.

Tegenwoordig bestaan de meeste appelboomgaarden uit rijen lage boompjes. Zo kun je de appels makkelijk plukken. Vroeger was dat anders. Toen was het belangrijk dat de appels er mooi uitzagen en heerlijk smaakten. *(Dit was vroeger niet anders dan nu. We vinden het nu nog steeds belangrijk dat de appels er mooi uitzien en heerlijk smaken).* Daarom hadden de fruitbomen destijds een hoge stam. De appels groeien dan dichter bij de zon en werden ‘s nachts verlicht door de sterren. Door al het licht en de warmte werden de appeltjes prachtig rood en smaakten ze heerlijk zoet. *(Op zich zijn beide zinnen waar, maar de combinatie suggereert dat appeltjes hoog in een boom meer licht en warmte krijgen en daardoor beter smaken. Dat is niet waar. Een paar meter dichter bij de zon maakt daarvoor niets uit)*. De mensen noemden ze dan ook sterappels. *(Dit is niet waar, sterappels heten geen sterappels omdat ze door sterren zijn verlicht. Ze danken hun naam aan de vorm van het klokhuis. Als je sterappels overdwars doorsnijdt heeft het klokhuis een stervorm. Hoe zit dat bij de appels die we tegenwoordig eten? Snij er maar eens eentje dwars door)*. Tegenwoordig gaat het om snelheid en gemak. Dat gaat beter met lage boompjes. Er zijn dan ook nog maar weinig oude hoogstamboomgaarden over waar we die heerlijke smaak van zoete appels kunnen proeven. Laten we daar zuinig op zijn!

### Dia 4

Vertel bij deze dia wanneer en hoe ze op bezoek gaan naar de hoogstamboomgaard en wat ze daar gaan doen. Die informatie krijgt u van degene die het bezoek organiseert.

# leuke les gehad?

Was de les geslaagd? Of mis je juist nog wat informatie in deze powerpoint en/of opdrachten?

We horen graag jullie feedback, mail hiervoor naar Saskia Bemer van Stichting Landschapsbeheer Gelderland via s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl