Informatyka kl. VIII

**15.05.2020**

**Temat: Wiarygodne źródła informacji.**

Codziennie mamy do czynienia z wieloma informacjami, które okazują się potem zmanipulowanymi lub fałszywymi. Żyjemy w świecie, w którym szybki dostęp do informacji jest bardzo ważny, jednak ze względu na ich ilość nie jest możliwe, aby zweryfikować czy wszystko, co przeczytamy w internecie lub usłyszymy w telewizji, nie mija się z prawdą. Warto jednak sprawdzać najważniejsze dla nas informacje, tym bardziej weryfikacja ich prawdziwości nie jest tak skomplikowana i czasochłonna jakby mogło się wydawać. Musimy jedynie skorzystać z rzetelnych źródeł informacji i wiedzieć gdzie takich szukać.

Rzetelne źródło informacji to takie, które jest wiarygodne i podaje prawdziwe dane. Takie, które można również zacytować w artykule, pracy naukowej czy po prostu w Internecie.

**Jakie źródło informacji jest najbardziej rzetelne?**

Przede wszystkim takie źródło musi być pierwotne (nieprzetworzone) i oficjalne. Pierwotność oznacza, że informacja musi być  jak najszersza, pochodząca z miejsca, które tę informację wydało. Źródło oficjalne to źródło pochodzące bezpośrednio od danej instytucji lub organizacji.

**Po co nam są potrzebne rzetelne źródła?**

Przede wszystkim po to, aby ocenić prawdziwość oraz wartość merytoryczną napotkanej przez nas wypowiedzi czy informacji. Obecnie w sferze publicznej mamy do czynienia z dużą ilością tzw. fake newsów, przekłamań, niedomówień. Dlatego też warto sprawdzać dane w ich pierwotnych źródłach, aby mieć pewność, że to, co przeczytaliśmy lub usłyszeliśmy, nie jest fałszywe.

**Gdzie szukać rzetelnych źródeł?**

W dobie internetu nie jest trudno znaleźć rzetelne źródło informacji. Obecnie nie ma chyba instytucji rządowej lub międzynarodowej, która nie miałaby strony internetowej, na której publikowałaby swoje informacje, opracowania czy raporty.

Jeżeli szukamy informacji publicznej, dotyczącej działalności państwa, warto sprawdzić ją na stronach rządowych i samorządowych. Jest to najbardziej wiarygodne źródło, gdy szukamy aktów prawnych bądź dokumentów. Cechą charakterystyczną polskich stron rządowych jest ich adres internetowy: każdy kończy się na gov.pl. Widząc taki adres, możemy być pewni, że natrafiliśmy na oficjalną stronę.

**Przykłady serwisów internetowych o zwiększonym poziomie wiarygodności:**

**- BIP i domena .gov** – organy administracji publicznej są zobowiązane do prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej; rządowe serwisy mogą korzystać ze specjalnej domeny .gov.

**- strony zaufania firm** – przedsiębiorstwa często prowadzą rozbudowane serwisy internetowe związane z oferowanymi produktami, muszą one zawierać sprawdzone informacje;

**- strona szkoły** – szkoły maja obowiązek publikowania wiarygodnych informacji na swoich stronach internetowych;

**- bankowość elektroniczna** – banki prowadzące serwisy bankowości online są zobowiązane do publikowania prawdziwych informacji oraz zapewnienia bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa;

**- strony zaufania organizacji pozarządowych** – wiele organizacji pozarządowych (tzw. NGO) prowadzi powszechnie uznaną i szanowaną działalność, również edukacyjną

**Praca domowa**

**Wyjaśnij co to jest „fake news” i jak go rozpoznać.**