*Invloed van de media (mediawijsheid.nl)*

Mediaberichten kunnen veel invloed hebben; een juiste interpretatie is van groot belang. Het is praktisch onmogelijk om berichten volledig objectief te formuleren. Mediawijsheid is hierdoor een belangrijke vaardigheid. Je moet letten op wie de informatie aanbiedt, voor wie de boodschap is bedoeld, of de informatie klopt en of er sprake is van een filterbubbel (sites stemmen resultaten af op jouw gedrag).

Februari, Maxim. *Alarmbellen gaan af, maar niemand luistert (NRC)*

Het duurt te lang voordat de waarheid achter nepnieuws en gefraudeerde berichten aan het licht wordt gebracht. Mensen zwijgen jarenlang om vervolgens angstige en anonieme verklaringen af te leggen. De cultuur die de fraude mogelijk maakt en in stand houdt ontstaat als er te veel geld en vertrouwen is geïnvesteerd; mensen durven niet meer terug te keren.

Van Gestel, Maarten (2021). *Klimaatverandering HOAX! Deze Nederlander helpt Facebook op te schonen van nepnieuws – en dat is nog niet zo (Trouw)*

Facebook heeft een groot probleem: er wordt veel nepnieuws verspreid, vooral over klimaatverandering. Er wordt te weinig gefactcheckt en het bedrijf doet weinig.

Kain, Rufus (2021). *Jerry Vermanen ging undercover bij Nederlands trollenleger: ‘Als je alleen zegt dat het gekkies zijn, doe je ze tekort’ (Trouw)*

Een groep Nederlands gelooft in desinformatie over COVID-19 en coronavaccins. Een deel daarvan zit op Telegram, een soort Whatsapp. De zogenoemde ‘wappies’ zijn divers. Sommigen zoeken een invulling van het leven. Anderen zoeken gezelligheid in deze eenzame tijd. Weer anderen zoeken status, bijvoorbeeld de beheerders van de Telegram groepen. De leden van die groepen vallen GGD’s politici en prominente artsen fysiek lastig.

Van Reybrouck, David. *Moeten media anders berichten na aanslagen? (De Correspondent)*

In de westerse media wordt er ongeremd berichtgegeven na een aanslag, maar dat is juist wat terroristen willen. Geen enkele terrorist doodt zichzelf om genegeerd te worden. Toch moeten de media de aanslagen niet negeren.

Kain, Rufus (2021). *Om nepnieuws en geweld tegen journalisten tegen te gaan, moet de journalistiek anders. Maar hoe? (Trouw)*

Journalisten worden steeds vaker aangevallen en bedreigd. Een groeiende groep begint complottheorieën geloofwaardiger te vinden dan het nieuws, Dit leidt tot geweld tegen journalisten. Een oplossing hiervoor is anders schrijven over complotten. Journalisten moeten nepnieuws niet negeren, maar ze moeten een demonstrant en een wetenschapper niet op gelijke voeten zetten. Journalisten moeten coronasceptici niet direct ontkrachten, dan voelen ze zich niet serieus genomen. Ook moet je de complotten en de mensen die erin geloven apart houden. Tegen het geweld moeten journalisten hun persoonlijke informatie niet openbaar stellen. Ook is er een meldpunt voor journalisten die met agressie te maken krijgen: de website PersVeilig.

Kain, Rufus (2020). *Zo beland je met een paar clicks in het konijnenhol van coronacomplotten (Trouw)*

Tegenwoordig passen zoekmachines en websites hun resultaten aan op jouw gedrag. Via algoritmes belanden mensen snel bij extremistische filmpjes en gesprekken.

Schipper, Nienke (2021). *Twintig jaar Wikipedia: het is er met dat nepnieuws niet makkelijker op geworden (Trouw)*

Uit onderzoek van Wikimedia blijkt dat 73 procent van de Nederlandstaligen Wikipedia minstens wekelijks raadpleegt. Ze omschrijven de website als ‘behulpzaam’ en ‘betrouwbaar’. Dagelijks moeten er 16.000 aanpassingen gecontroleerd worden en dat vergt veel factchecken. Dat kan moeilijk zijn want sommige nepnieuwssites zien er betrouwbaar uit. Wikipedia streeft om altijd neutraal te zijn. De bronnen moeten betrouwbaar zijn, maar dat kan ingewikkeld zijn bij bijvoorbeeld oude kranten. Je weet niet of het volgens de huidige inzichten klopt. Ook moeten zogenoemde Wikipedianen neutraal schrijven. Dit kan lastig zijn als er over verschrikkelijke gebeurtenissen geschreven moet worden.

Boersema, Wendelmoet (2021). *De Kamer weet zich geen raad met Baudet (Trouw)*

De Tweede Kamer voelt schaamte als het om Thierry Baudet gaat. Hij verwondt mensen met zijn woorden en brengt daarmee de waardigheid van de Tweede Kamer schade toe. FvD is al meerdere keren in het nieuws gekomen vanwege antisemitische en discriminerende app-berichten. Sommigen partijen proberen niet te reageren op Baudets uitspraken. Hugo de Jonge vindt dat we de uitspraken moeten ‘normeren en negeren’. De fouten in de ‘feiten’ van Baudet lijken makkelijk te weerleggen. Maar die weerleggingen bevestigen juist zijn foute ‘feiten’. Veel FvD moties gaan over plannen die niet op tafel liggen. Daarvoor is de term wappermotie bedacht dooreen Groenlinks-raadslid.

Isik, Süeda (2021). *Twitter geeft Engel en Baudet een koekje van eigen deeg (NRC)*

Afgelopen augustus werden de rollen omgedraaid: de wereld van de complotdenkers die aan het wankelen wordt gebracht. De hashtag #Thierryisgevaccineerd werd trending. De trend ontstond nadat De Telegraaf een video over complotdenkers maakte. In die video gaf Willem Engel aan dat de AIVD hem niet betaalde. Twitteraars reageerde sarcastisch dat hij wel betaald werd en dat Baudet gevaccineerd zou zijn.